## 

# দদের সানাতে বারো তাক্বীরের প্রমাণ 

$\bigcirc$
ছয় তাকবীরের বিশ্লেষণ

মূল : जাব্দুর बर्यान মুবাद্রপুরী

বঙ্গানুবাদ : কামাল আহমাদ

সালাফী পাবলিকেশন্স, ঢাকা

#  [অভিযোগের জবাবসহ্ম] <br> ও <br> ছয় তাকবীরের বিশ্লেষণ 

घूल<br>আব্দুর র্রহমান মুবারকপুরী, 细;



অनूবাम В সঙ্কनन<br>কামাল আহমাদ

> প্রকাশনাझ্গ
> গালাयী গাবলিক্কেন্গ, ঢाকা

# ＂দদের্র সালাত্র বার্রো তাকবীর্রের প্রমাণ ও ছয় তাকবীরের বিশ্লেষণ 

মূল：＂আা্দুর্ন ্রহমান মুবারকপুরী ：山山今力
বগানুবাদ：কামাল আহমাদ

প্রকাশনায়<br>সান্গাফ্সী পাবनিকেশক্স<br>8৫，কम্পিউটার কমপ্লেব্স মার্কেট<br>দোকান নং ২০১（দ্বিতীয় তলা），বাংলাবাজার，ঢাকা মোবাইল：০১৯১৩－৩৭৬৯২৭，০১৬৮০－১০১৬১৪<br>© অনুবাদক কর্তৃক সর্বসত্ত্ব সংরক্ষিত<br>প্রকাশকাল<br>প্রথম প্রকাশ：অগাস্ট ২০১২ ঈসায়ী<br>অক্ষর সংযোজন<br>শহীদ আল－মোবাব্রক<br>বুক্স এন্ড কম্পিউটার কমপ্লেক্স মার্কেট，ঢাকা<br>মুদ্রণ：আল－মোবারক প্রিন্টার্স，বাংলাবাজার，ঢাকা

## Contents

## সুচিপ্র

| নং | বিষয় | পৃষ্ঠা |
| :---: | :---: | :---: |
| ) | ভূমিকা | $\bigcirc$ |
| 2 | সহীহ হাদীস পরস্পরের বিরোধী নয়? | 9 |
| $\bigcirc$ | সংক্ষেপে সহীহ হাদীসের পরিচয় এবং জারাহ ও তা‘দীল বিতর্ক নিরসন <br>  | ৯ |
| 8 | সিক্ধাহ রাবী'র বর্ণনার বৃদ্ধি প্রসজ্গে পূর্ববর্তী আলোচনার সার-সংক্ষেপ | ১৯ |
| $\bigcirc$ | জারাহ ও তা'দীলের বর্ণনা | र० |
| ৬ | यদি জারাহ ও তা‘দীল সাংঘর্ষিক হয় তখন করণীয় কী? | ২২ |
| 9 | সংক্ষেপে তাদনীস ও মুদাল্লিস পরিচিতি -ইমাম নববী , | ২8 |
| b | তাদলীস ও তার হুকুম | २१ |
| ৯ | সহীহাইন (বুখারী-মুসলিম) ৫ মুদাল্পিসীন | 05 |
| ১O | তাবাক্ধাতুল মুদাল্পিসীন | 05 |
| ১J | শায়েখ আলবানী ও মুদাল্লিসদের স্তর বিন্যাস | $\bigcirc$ |
| ১২ | ‘দদের সালাতের বারো তাকবীরের প্রমাণ ৪ ছয় তাকবীরের বিশ্লেষণ <br> - মূল: 'আদ্রুর রহমান মুবারকপুরী :4औ; | $\bigcirc$ |
| 20 | শুরুর্র কথা | $\bigcirc 9$ |
| 38 | ভূমিকা | Ob |
| ১৫ | সাহাবীগণ 愫, তাবেয়ীন :龁, अধিকাংশ মুজতাহিদ <br>  ছিলেন | Ob |
| ১৬ | প্রথম অধ্যায় <br> সহীহ ৫ মারফু হাদীস মারা বারো তাকবীরের প্রমাণ | 86 |
| 29 | দ্বিতীয় অধ্যায় <br> হানাফীদের ‘ঈদের সালাতে দেয়া ছয়টি তাকবীর কী সহীহ মারফু‘ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত? | 90 |

## Contents

| নং | বিষয় | পৃष्टा |
| :---: | :---: | :---: |
| ১b | एয় তাকবীब্রের্ন দলিলসমূতের্র আর্নো কিছ্র বিশ্মেষণ -जनूবाদ ఆ সকলन: কামাল जाহমাদ | $b$ b |
| ग৯ | ঈऑদের তাক্বীর সম্পক্কে আরো পর্যালোচনা | SOb |
| २० |  <br>  | ১২২ |
| २১ | ইবনে লাহিয়ার ভিন্ন একটি দিক | ১২৬ |

## Contents

بسم الشه الرهمن الرحهرم

## ভूমিকা

আল্মাহ'র ঘোষণানুযায়ী ইসলাম পরিপৃর্ণ।’ তিনি তাঁর নাযিলকৃত বিধানে কোন বৈপরীত্য বা ইখতিলাফ রাখেন নি। ইখতিলাফ বা বিতর্ক নির্নসণের জন্যেই নবীগণের প্রতি সত্যনিষ্ঠ কিতাব নাযিল করা হয়। এমনকি এ উম্মাতের জন্যে মौনি বিষয়ে ইখতিলাফ হারাম ঘোষণা করা হয়েছে। ${ }^{8}$ তাছাড়া ইখতিলাফ করা এবং এর মাধ্যমে বিভিন্ন দল বা ফির্রক্ায় বিভক্ত হওয়াকে মহাজাযাবে নিমজ্জিত হওয়ার কারণ হিসাবে উল্নেখ করা হয়েছে। এ মর্মে আল্লাহ 靿 বলেন,

عَذَابَّ عَظْتِّمٌ -
"তোমরা তাদের মতো হয়ো না, যারা তাদের কাছে স্পষ্ট দনিলপ্রমাণ জাসার পরও ফির্রক্ষা (দল/উপদল) সৃষ্টি করেছে এবং ইখতিলাফ কর্রেছে। তাদের জন্য রয়েছে মহাআযাব।" "
 (ইসศাম)-কে পর্রিপূর্ণ করে দিলাম।" [मूর़ा মায়িদাহ, ৩ জায়াত]
2. ${ }^{\text {اُ }}$ ( অन্য কার্রো পা্ক থেকে নাযিল হত, তাহলে. অবশ্যই এচে বৈপর্রীত্য (ইখতিলাফ) দেখঢে পেত।" [मूরা নিসা, ৮২ জায়াত]
ㅇ. $\quad$,






 কারণে তারা ধ্ধংস হয়েছিল।" [সহীহ মুসলিম, কিতাবুল ইনম]

## e. সৃর্রা আলে-ইমর্রান, ১০৫ আয়াত।

নবী তাঁর উম্মাতকে কিতাবের মধ্যকার ইখতিলাফ নির্রসণের্র পদ্ধতি বলে গেছেন। আমর ইবনে ত'আয়িব তাঁর পিতা থেকে, তিনি তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা কর্রেন :



 তখন তিনি বললেন: তোমাদের পৃর্বে যারা ছিন তারা এ কারণেই হালাক (ধ্ণংস) হয়েছে। ঢারা আল্পাহর কিতাবের একঅংশকে অপরঅংশ দ্বারা বাতিন করার চেষ্টা করেছিন। অথচ কিতাবুল্ধাহ নাযিল হয়েছে এর একজংশ অপরজংচের সমর্থক হিসাবে। সুতরাং তোমরা এর একঅংশকে অপরুঅংশ ঘারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করার চেষ্টো করবে না। বরং যা তোমরা জান কেবन তা-ই বলবে। আর या জান না ঢা যে জানে তার কাছে সপর্দ করবে।" ${ }^{\text {b }}$

হাদীসটি থেকে সুস্পষ্ট হল, দ্ধীনি বিষয়ে বিতর্ক নিষিদ্গ। শরী'আতে বর্ণিত বিষয়ঋলো কখনই স্ববিরোধী হতে পারে না। তেমনি সহীহ হাদীসও পরস্পরের বিরোধী নয়। কখনো এমনটি পরিদৃষ্ট হলে যোগ্য ব্যক্তিদের মাধ্যমে তার সমাধান নিতে হবে।

[^0]
## সহীহ হাদীস পর্নস্পরের বিরোধী নয়?

ইমাম শাকে‘য়ী , 山int বলেছেন:
لا تُخالف سنة رسول
"কোনভাবেই রসূলুল্লাহ-এর সুন্নাত আল্লাহর কিতাবের খেলাফ হতে পারে না।" [জার-রিসালাহ ১/৫৪৬ পৃ: (তাহক্পীব্ম : जাহমাদ মুহাম্দাদ শাকির, মিশর $\therefore$ মাকতাবুन হানাधী, ১৩৫৮ रি:/১৯৪০ ऊসায়ী]

ইমাম ইবনে খুযায়মাহ , 刿 বলেছেন:

"आমি এমন কোন সহীহ হাদীস জানি না যা পর্সস্পরের বিরোধী। यদি কোন ব্যক্তি (সহীহ হাদীসে) বিরোধ মনে করে, সে যেন আমার কাছে সেটা নিয়ে আসে। তাহলে তাদের পারস্পরিক (সমাধানের) অবস্থাগুেো দেখব।" (সিদীক হাসান খান, মিনহাজুল উসূল ইনা ইসলাহী आহাদীসির র্রসূল;


সুতরাং यদি হাদীসের মধ্যকার বিতর্ক নিজ সীমাবদ্ধতা ও"ইলমের কমতির কারণে বুঝা না যায়, তবে যেন তারা হাদীস বিশেষজ্ঞদের স্মরণাপন্ন হয়। এ মর্মে রিসালাহ ইবনে কুতায়বাহ, ইমম শাফে’য়ীর কিতাবুল ‘উম, ইমাম শওকানীর "ইর্রশাদুল ফুহুল; কিংবা সিদ্দিক হাসান थান -এর তিনটি কিতাব ‘মিনহাজুল উসূল ইলা ইসলাহী আহাদীসির রসূন’, ‘হूসূলুन মামূল মিন ‘ইলমিল উসূন’ ও ‘হিদায়াতুস সাইন ইলা আদিল্মাতিহিল মাসায়িল’ দ্রষ্ব্য।

উম্মাতের মধ্যে এমন বহ বিতর্ক আছে- যা মনগড়া, দুর্বল ও অসম্পূর্ণ দলিল উপস্থাপনা, বিভিন্ন দলিলের মধ্যে সঠিক পন্থায় সমন্ৰয়ের অভাব, সুনির্দিষ্ট ইমাম- মুজতাহিদ বা সংগঠকের অসম্পূর্ণ গবেষণা ও তাক্দলীদের উপর প্রতিষ্ঠিত রয়়ছে। এমনই একটি বিষয় "ঈদের সালাতে বারো তাকবীরের প্রমাণ"। আমরা এক্ষেত্রে বিভিন্ন ইমাম ও গবেষকদের

[^1]
## Contents

গবেষণা অনুবাদ ও সংকলনের মাধ্যমে উপস্থাপন করলাম, যেন সাধারণ মুসলিমও দলিলগুলোর প্রকৃত স্বরূপ ও বিধান জানতে পারে। আলোচ্য উপস্থাপনায় প্রমাণ করতে সচেষ্ট হব- শরী‘আতে এ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ও সরল বিধান রয়েছে। যা সঠিক উপস্থাপনা ও সমন্বয়ের অভাবে এ ব্যাপারে উম্মাত দ্বিধাবিভক্ত। বইটি পাঠের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ভূমিকাতে উল্মিখিত শর্ত ও পরবর্তী পৃষ্ঠাতে বর্ণিত "সংক্ষেপে সহীহ হাদীসের পরিচয় ও জারাহ ও তা‘দীল বিতর্ক নিরসণ"-এ উল্লিখিত হাদীসের মধ্যকার বিরোধ নিরসণের শর্তগুলো সবাইকে স্মরণ রাখতে হবে এবং অহীর বিরোধীতায় ব্যক্তি বিশেষের মতামত ও অন্ধ অনুসরণকে (তাক্৭লীদ) প্রত্যাখ্যান করতে হবে। আর তাহলেই সমস্যাটির সমাধান সুস্পষ্ট হবে, ইনশাআল্মাহ।

নিবেদক,
কামাল আহমাদ
কাজীপাড়া, যশোর- 9800 ।
ই-মেইল: kahmed_islam05@yahoo.com

# সংক্ষেপে সহীহ হাদীসের পরিচয় এবং জারাহ ৫ তাদীল বিতর্ক নির্নসণ 



ক. সহীহ হাদীস কাকে বলেः মুহাল্লিসগণের নিকট সহীহ হাদীস হল, যে হাদীসের- ১) সনদের বর্ণনাকারীদের ‘আদালত (ন্যায়পরায়ণতা) ও २) যবত (তীক্ষ স্মুতিশকি) পাওয়া যায়, ৩) তরু থেকে শেষ পর্যন্ত সনদের কোন স্তর বিছ্নিন্ন নয় তথা মুত্তাসিল, 8) শায নয়, ৫) কোন কিছু গোপন থাকার ইল্দাত (ক্রটি) নেই।
যখन কোন হাদীসে পূর্বোক্ত পাচটি শর্ত পাওয়া যায়, তখन মুহাদ্দিসগণের নিকট হাদীসটি সহীহ।

যখন কোন হাদীসে যবত ছাড়া जন্যান্য সবশুলো শর্ড পাওয়া যায়, অর্থাৎ কেবল যবতে কমতি পাওয়া যায়, তখন হাদীসটিকে হাসান বলে।

यদি অन্যান্য শর্তঞুলোর কোন একটি শর্ত না পাওয়া যায়, কিংবা একাধিক শর্ত পাওয়া না यায়- যেমন রাবীর আদালত না পাওয়া, কিংবা সনদে বিচ্ছিন্ন थাকা তथा মুরসাল বা মুনকাত্‘ হওয়া। কিংবা সনদচ্তে কোন গোপনীয়তা আছে, কিংবা স্মৃতিশক্তি খুব বেশী খারাপ। সেক্ষেত্রে




 করেছেন। হাফ্যে ইরাক্বী, 哕 লিছেছেন:

[^2] ＂জমহুর মুহাদ্দিসীন মুরসাল হাদীসকে মারদুদ গণ্য করেছেন। কেননা সেক্ষেত্রে সনদে রাবী সাক্ধিত（উহ্য）হওয়াই মাজহনন（অজ্ঞাত）থাকে। ইমাম ইবনে ‘আদ্দুল বার ，山is；‘আত－তামহীদে’ মুহাদ্দিসগণ থেকে এমনটিই উল্লেখ কর্রেছেন।＂內


＂রেওয়ায়াতের মধ্যে মুরসাল－আমাদের সঠিক উক্তি অনুযায়ী ও আহলে ইলমের নিকট হুজ্জাত（দলিল）নয়।＂＞0

ইমাম শাফে＇য়ী ，山ौ
＂यদি ইরসালকারী রাবী বড় কোন তাবে’য়ী হন বা সবসময় সিক্ৃাহ রাবীদের থেকে রেওয়ায়াত করেন এবং তাঁর মুর্নসালটি কোন মুত্তাসিল হাদীসের বির্রোধী না হয়－তবে তা মাক্বুন। यদি মুর্নসাল হাদীস মুত্তাসিল মা‘্রফেের বিরোধী হয়－তবে তা গ্রহণযোগ্য নয়। অनूর্রপ यদি বড় তাবে‘য়ী না হন，কিংবা চাঁর অভ্যাস হল সিক্বাহ ও গায়ের সিক্ৰাহ উভয় রাবী থেকে বর্ণনা করা－তবে তাঁর মুরসান গ্রহণবোগ্য নয়।＂（কিতবুল ক্বিযাজাত বায়াহকৃী，পৃ：১৪৩）

সহীহ মুসলিমের মুক্ধাদামাহ－তে বর্ণিত হয়েছে ：‘আব্দুল্মাহ ইবনে আব্বাস ৷ বলেছেন，

فلما ركب الناس الصعب والذلول، لَم نأخذ من الناس إلا ما نعرف
＂যখন থেকে লোকেরা জটিল ও নিছ পথে চলতে থাকল，তখন আমরা লোকদের কাছ থেকে（হাদীস）নিতাম না যদি সে মাররুফ（প্রসিদ্ধ） रण।＂

 মুর্রসাল নেই।＂（কিতাবুল ক্বিরাআত পৃ：১88）

[^3]

 একটি घট্না বর্ণা করেছেন। নাসর বিন ইয়াইইয়া : inh বলেছেন: आমি


 ইমাম ত'বা বের হতে না হঢেই জামাকে একটি চড় মারলেন এবং घরে চলে গেলেন। आমি একটি কিনারাত্ আাাদাजবে বসে পড়লাম। তখন



 आমিন cেকে তিনি নবী থেকে সনদদর হাদীস বর্ণনা করেছে। ইমাম



 কাদাম তখন উপস্থি ছিলেন। তিনি বললেনः :ूমি তো শাল্যেখকে রাগিক্যে দিड্যেए। जायि বनলাম: ঢুমি হাদীসটি সरोহ হিসাবে প্রমাণ কর। মूস'‘ার

 : आপनि এ হাদীসणি কার থেকে धনলেন। তিনি বললেনः সা'অাদ বিন ইব木ारोম। ইমাম ৫বা বলেনः आামি ইমাম মাनिক বিন आनাসের সাたে



 থেকে এসেঢে। जর্থাৎ যিয়াদ বিন মাখরাক্ আমাকে হাদীসটি שনিত্যেছেন



 বর্ণনা করতচ ইত্ততঃ ক্রন। অতঃপর সে আমাকে তাপিদ্দের সাথ্থ বলন:
 পেকে হাদীসসি খেনছেন। ত‘বা বলেনः এতে শাহর-এর নাম নেয়া হয়েছে। সুতরাং হাদীসটি ছারা খারাপ ধারণা সৃষ্টি হয়েছে। (কিতাবুন ক্বিताजाত, পৃ: ১8৩-8৫)

সর্বাবश্গায় মুরসালকে হৃষ্জাত গণ্য ক্রা কুর্ান মাজীদের বিরোেী इয়। কুর্রান মাজীদে বর্ণিত হয়েছছ:

"यদি থবরদদাতা ফাসেকৃ হয় তবে তাহক্বীকৃ করে নাও।"

কেনना মুরসাল হলে র্রাবী মাহযूফ (উঘ) थাকায় সংশয় সৃষ্টি হয় યে, সাহাবীর নিচে কোন তবে'য়ী आছছন। आর ঢাবে't্রীর ফালেকৃ ₹ওয়ার সझ्टाবना आएছ।

কिएू হানাयী आলেय বলেছেনः য়ত্কণ সাহবীর নাম বना না হয়

 জমহর্রে কাছে দनিল হিসাবে হাদীসটি অ্রহণব্যোগ্য। কিছু जাহলে ইলম্যর

 হয় "জটেक সাহাবী" থেবে শোনা তবে হাদীসটি প্রহণব্যোগ্য নয়। অথচ





[^4]গ্রহণযোগ্য হওয়াটা জগাধিকারপ্রাঙ্ঠ। তাছাড়া প্রাধান্যপ্রাধ্ত মাযহাব হল， ঢাঁদেরকে সাহাবী বলে গণ্য করা হয়।（ইসাবাহ ২／২২০）

অন্যত্র বলেছেন ：
 التميز إذ من تم يُميز لا تصح نسبة الرؤية إليه ．نعم يصدن إن إن الني صحابياًاسن هذه النَيْيْ ومن حيث الزواية يكرن تابعيا
＂একটি জামা＇অতের ব্যাখ্যা হল，বে ব্যক্তি নবী 閣－কে দেছেছে সেই সাহাবী। প্রকৃতপक্ষে সাহাবী হিসাবে তখনই গণ্য হবে，যখন সে এতটা বয়সে নবী 檪－কে দেVেছে তখन তার মধ্যে তমীय（বিবেক－বিবেচনা） এসেছে। কেননা যার তমীয হয় নি，তার সম্পর্কে এটা বলা যে，সে নবী気－কে দেখেছে－গ্রহণযোগ্য নয়। তবে কেবল এতটুকুই বলা যায় সে নবী歯－কে দেখেছে，এ কারণে সাহাবী বটে। কিন্ঠ হাদীস বর্ণনাকারী হিসাবে তাঁকে ঢাবে‘য়ী গণ্য কর্গা হবে।＂（ইসাবাহ হ৷ পৃ：）

বর্ণনাটি থেকে বুঝা গেল，যে ব্যক্তি তমীয হওয়ার বয়সে নবী w－কে দেত্থ नि তার বর্ণনাঁ यमि মুর্রসাল্ হয়－তবে সাহাবীদের মুর্রসাল হিসাবে গহণযোগ্য নয়। বরং ঢাবে＇য়ীদের মুরসাল হবে। আর তাবে‘্যীদের घুর্রসান জমহ্হ মুহাদ্দিসীনদের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়！

অন্যত্র বলেছেন：＂थদি কেউ নবী 殮－এর যামানাতে কোন সাহাবীর
 ＂সে তমীय করতে পারে। সেক্ষের্রে তাঁকে সাহাবী হিসাবে বর্ণনা কর্না হক্ধ নয়। কেনना，এত্ সন্দেহের ব্যাপকতা আসে यে，সে নবী 紫－কে দেখেছে। অथচ বিশেষজ্ঞদের কাছে তার হাদীস মুরুসাল হিসাবে গণ্য হয়। এ কারণে আমি এ সম্পর্কীত বর্ণনাঢি প্রথম প্রকারের থেকে পৃথক করেছি। （ইসাবাহ J／৫ পৃ：）

একটি বর্ণনাতে आঢে，যथन তার্রিক্ধ বিन শিহাব নবী 焂－কে দের্খেছিলেন তখন তিনি সাবালক ছিলেন। এটাও বলা হয় তিনি তাঁর থেকে কিছু শোনেন নি। চাঁর হাদীস মুরসাল। आমি（ইবনে হাজার）

বলছি：যখন তাঁর সাক্ষাৎ প্রমাণিত，সেক্ষেত্রে প্রাধান্যপ্রাধ্ত সিদ্ধান্ত হল তিনি সাহাবী ছিলেন। এই প্রাধান্প্রাধ্ত সিদ্ধাত্তটিই মাক্বুল।（ইসাবাহ ২২২০ পৃ：）

সারসংক্ষে হল，সাহাবী তিন প্রকার। প্রথম প্রকার হল，যাঁরা নবী歯－এর সাক্ষাৎ পেয়েছেন এবং ৩নেছেন বলে প্রমাণিত। দ্বিতীয় প্রকার হন，याँরা তমীय অবস্থায় তাঁর 芘 সাক্ষাৎ পেয়েছেন কিন্ভ শোনেন নি।
 তাঁর বয়স তমীযের সীমাতে পৌছে নি। প্রাধান্যপ্রাষ্ঠ সিদ্ধান্ত হল，প্রথম ও দ্বিতীয় প্রকারের সাহাবীদের মুর্নসান বর্ণনা গ্রহণযোগ্য। কিন্ভ তৃতীয় স্তরের সাহাবীর মুরসাল বর্ণনার মান তাবে’য়ীর মুরসালের মত। কেননা এঁরা यদিও একটি ব্যাখ্যা অনুযায়ী সাহাবী কিন্ট রেওয়ায়াতের দিক থেকে তাবে‘য়ী। এ কারণে কেউ ঢাঁদেরকে সাহাবী হিসাবে গণ্য করেন আবার কেউ তাবে＇ड़ী হিসাবে গণ্য করেন। যেমন－＂আব্দুল্মাহ বিন শাদ্দাদ। হাফ্য ইবনে হাজার ：int

سئل أمد أنمع عبد الهُ بن شداد من البي كبار التابعين وثقاتَهم



 याँরা নবী 等－এর যামানাতে জন্নেছিলেন কিন্ম তাঁর 紫 ওফাতের সময় তমীयসम्পন্न ছিলেন না। याँদের্র সম্পককে．পূর্বে ব্যাথ্যা দেয়া হয়েছে। এই সাহাবীদেরকে তাবে‘য়ী হিসাবে গণ্য কর্গা হয় এবং রেওয়ায়াতের डिত্তিতেও ঢাবে’য়ী रिসাবে গণ্য। তाবে’য়ীর মুব্रসাन মুহাক্কককৃ
 ＂ইমাম্রের ক্বিরাআত মুক্তাদীর ক্বিরাআত＂হাদীসটি বর্ণনা করেছেন．।

ছোট তাবে‘’ীীদের মুরসাল বর্ণনা ইমাম শাফে＇য়ীর নিকটও গ্রহণযোগ্য নয়। ইমাম যুহরী ছোট তাবে‘য়ীীদের অন্তর্ভূক্ত ছিলেন। একই অবস্থা ইমাম


الذي استقر عليه آراء جماهير حفاظ المديث ونقاد الالثر وتداولوه ين
تصانيفهم
＂มুরসান জণ্থহণযোগ্য হওয়া ও য‘য়ীফ গণ্য করাটা হাক্যেযে হাদীস ও आসারদের মধ্যকার নাব্לৃদদের（নিরীক্ষকদের）মাयহাব যাঁরা এই দৃষ্টিভঙ্গ র্রাখেন এতুলো নিজেদের কিতাবে লিপিবদ্ধ করেছেন।＂
（মুক্বাদামাহ ইবনে সিলাহ পৃ：২৬）
সারসংক্ষেপ হন，মুরসান হাদীসের গ্রহণযোগ্যতার ব্যাপারে যদিও মুতাক্ধাপ্দিমীনের মধ্যে মতপার্থক্য আছে，কিন্ভ জমহ্র মুহাক্কেক্দ মুহাদ্দেসগণের নিকট মুরসাল হাদীস য‘়্ীফ হওয়াটাই হক্দ এবং দলিল হিসাবে অপ্রহণযোগ্য।

 বর্ণনাকারী অনেক সিক্মাহ বর্ণনাকারীীর বিরোধী বর্ণনা করে－তখন তাকে থ্যূय বলে। यদি একজন সিক্ৰাহ রাবী হাদীসের কোন কিছু বৃদ্ধি করে যা অন্যান্য সিক্দাহ রাবীদের বর্ণনাত্তে নেই，তবে অনেক ক্ষেত্রে তাঁর এই বৃদ্ধি মাক্বুল হয়। আবার কথনো মারদূদ̆ হয়। সিক্ধাহ রাবীর বৃদ্ধি সবক্ষেত্রে গ্রহণ করা হয় না। আনওয়ার শাহ কাশ্মিরী ：山川n；বলেছেন：
قوله الصلوة على وتها وف لفظ＂على اول وتها＂－واسقطه الْحافظ
 انتها تقبل مطلقا وقال اخرون بل تقبل بعد البحث جزئيا فان تَحقق انَّها صحيحة تقبل والا لاولا حُكم كليا وهو الْحق عندى واليه ذهب الحْمد رُّالشُر وابن معين وغيرهُما
＂নবী 昆 বলেছেন：উত্তম আমল হল ওয়াক্তের মধ্যে সালাত আদায় করা। অन্য বর্ণনাত্ আছে，＂উত্তম আমল হল，প্রথম ওয়াক্তে সালাত आদায় করা।＂হাক্যে ইবনে হাজার ，怰；একে সহীহ বলেন নি।। অথচ হাদীসটির রাবী সিক্বাহ। কেননা বর্ণনাটি অধিকাংশের বর্ণনার বিরোধী।

সিক্ধাহ বর্ণনাকার্রীর বৃদ্ধির ব্যাপারে একটি জামা‘আত বনেছেন, মুতলাক্দ (উন্মুক্ত) ভাবে গ্রহণযোগ্য। অপর জামাআত বলেছেন, এর মব্যে অংশবিশেষের তাহক্לীক্দ করতে হবে। यদি কিছু প্রমাণিত হয় তবে গ্রহণযোগ্য হবে, অন্যথায় নয়- আমার কাছে এটাই হকৃ। এটাই ইমাম


হাফেয ইবনে সিলাহ , int বলেছেন:
أن الشاذ الْمردود قسمان أحدهُمـا الْحديث الفرد الْمخالف والثاني الفرد الذي ليس في راويه من الثقة والضبط ما يقع حابرا ألما يو جبه التفرد والشّذوذ من النكارة والضعف
"মারদূদ শায় দু" ধরণের।
১. যে সিক্ধাহ রাবী (অন্য সিক্বাহদের) বিরোধী বর্ণনা করেছেন।
२. যে সিক্াহ রাবীর একক বা মুনফারিদ রাবীদের মধ্যে তাঁর ক্দর, সিক্ধাহ ও यবত না টেকার কারণে দूर्यলতা ও जগহণযোগ্যতা (নুকরাত) বাধ্যতামূলক হয়। যা একাকীত্বের কারণে সৃষ্টি হয়েছে।" (মুক্বাদ্দামাহ ইবনে সিলাহ, পৃ: ৩৭)
ইমাম হাকিম : ضلوة "দিन ও রাত্রে সালাত দুই দूই রাক‘আত" সম্পর্কে লিথেছেন: "হাদীসটির সনদের সব রাবী সিক্ৰাহ। কিন্জু নাহার (দিন)-এর বর্ণনা সন্দিঞ্ধ।" (মার্রেফতে. উলূযूল হাদীস, পৃ: ৫৮)

জানা গেল, ইমাম হাকিমের , 刿; মতে সিক্বাহ বর্ণনাকারীর বৃদ্ধি সবক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য নয়।
 করেছেনः
لسبا ندفع أن تكرن الزيادة في الأخبار مقبولة من الـفاظ ولكن إنا نقول : : إذا



＂আমি এই বিষয়টি খধন করি না যে，（হাদীসে）হাফ্যের বৃদ্ধি গ্রহণযোগ্য। কিন্ভ आমর্木া বলি যে，যथन বর্ণনাকান্রীরা হাফ্য এবং হাদীসের মার্রেফাত（জ্ঞান）সম্পক্কে সমান সমান，সেক্ষেত্রে একজন হাদীসে হাক্যে ৫＇আর্রিফ（বিষ্ঞ）রাবী যদি একটি বাক্য বৃদ্ধি করে－তবে এই বৃদ্ধি গ্রহণযোগ্য। কিন্ন আমরা এটা গ্রহণ করি না যে，যখন একটি হাদীস তাওয়াতিরের（ধারাবাহ্হিকত়ার）সাথে ‘আদেল ও হাফ্য র্রাবীদের থেকে প্রমাণিত－তথন यদি একজন রাবী यা হাদীসটির মধ্যে নেই এমন কিছু বৃদ্ধি করে，তবে তা মাক্দবুল।＂（কিতাবুল কিিরাজাত পৃ：১（c）
 থেকে নিজ্রেকে বাঁচাও।＂（যুহাল ইসলাম ২／১৮்৫－৮৬ পৃ：）

হাফ্যে ইবনে তাইমিয়াহ，龍
فانّهم يضعفون من حديث الثقة الصدوق الضابط الشياء يتيبن لَهم غلطه

> فيها بامور يستلون بِها ويسمون هذا علم علل انحديث
＂মুহাफ্फिসীन অनেক ক্ষেত্রে সिক্ধাহ，সাদিক্，यবত সমৃদ্ধ র্রাবীর হাদীসের অন্নক শব্দকে য়্রীফ গণ্য করেন। যার ফলে সিক্ধাহ রাবীদের ভুন নक्ष্য করা যায়।＂．（তাওयীशूন নयর পৃ：১৩৪）

यमि কোন হাদীস শাय হয়，তবে অन्य কোন শায হাদীসणिর అযূय দোষটি উঠাতে পারে না। এই ধরণের হাদীসের উদাহরণ নিম্নক্রপ：

সহীহ বুখারীর বর্ণনা الصلوة على وتتها＂সালাত তার Bয়াক্তের মধ্যে।＂এই হাদীসটির সনদে＂বা আছেন। হাফ্য ইবনে হাজার ：刿 বনেছেন：৩বার সমষ্ঠ শিষ্য এভাবেই বর্ণনা করেছেন। কিন্ট＇আলী বিন হাख्य यে সুদূকु এবং সহীহ মूসলিম্মে র্রাবী，তিनि الصلوة ＂（উত্তম• আমল হল）প্রথম ওয়াক্তের সালাত＂উল্লেখ করেছেন। হাকিম， বায়হাক্বী，দারাকুতনী তাঁর থেকে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।•দারাকুতনী ，版 লিখেছেন，আমার ধারণা সে মনে রাখতে পারে নি। কেননা তার বয়সের পূর্ণতার পর স্মৃতিশক্তি খারাপ হয়। জামি（হাফেয ইবনে হাজার
 কर्মা－२

মুহাম্মাদ রিন মাসনা থেকে，তিনি ওুদার থেকে，তিনি খ‘বা থেকে এভাবে বর্ণনা করেছেন। দারাকুতনী ：山⿰丬夕夕 বলেন্রে মু‘ম্মারী এখানে একক। আবূ মূসার অন্য ছাত্র এটি على وقتها শক্ধে বর্ণনা করেছেন। অনুরূপভাবে ছুনদারের শিষ্যও বর্ণনা করেছেন। সুতরাং মু‘আম্মারে ভুল হওয়া সুস্পষ্ট। কেননা সে মুখে বর্ণনা করত। ইমাম নববী＇，岗‘；‘শরহে মুহাयযাব’－এ তাকে য‘য়ীফ বলেছেন। কিন্ভ এর অপর একট সনদ ইবনে খুযায়মাহ ঢাঁর ‘সহীহ’－তে উল্লেখ করেছেন। আবার হাকিম প্রমুখ ‘উসমান বিন উমার থেকে，তিনি মালিক বিন মাফ‘উল থেকে，তিনি ওয়ালীদ থেকে বর্ণনা করেছেন। এখানে উসমান একাকী। মালিক বিন মাফ‘উল থেকে যে বর্ণনাটি প্রসিদ্ধ সেটা পূর্বের জামা＇আতের বর্ণনার মত।（ফতহুল বারী ৩／৩૦০ পৃ：）

এ থেকে বুঝা গেল，কেবল সিক্দাহ বর্ণনার মুতাবি‘জাত（সমর্থক） इওয্যার কার্রণেই তার তযূয অভিযোগটি উঠে যায় না，যখন মুতাবি‘আত （निজ্ৰেই）শাय না হয়। এখন انصات এ এর چযূय বুঝাটা সহজ হবে। ${ }^{\text {º }}$ কেননা এর মুতা‘বিয়াত৫ শায। ${ }^{\text {8 }}$ ．．．．

[^5]2. সিক্ধাহ বর্ণনাকারী বৃদ্ধি কখনো কখনো শায হয়ে থাকে। এর ধর্রণটি হল, একজন বর্ণনাকার্木ী সিক্ְাহ হఆয়া সত্త্<ও ঢাঁর থেকে বড় সিক্দাহ রাবীর বিরোধীতা করা। जর্থাৎ তার এ বৃদ্ধি অন্যান্য সিক্ৰাহ বর্ণনাকার্রীদের বিরোেী। কিংবা একটি জামা‘আতের্র বিরোধী।
২. একজন অস্তাদের অনেক শিষ্য যারা সবাই একটি হাদীস বর্ণনার ব্যাপারে ঐকমত্য। কিিমু একজন রাবী যা তাদের থেকে निमूস্টরের্- यদিఆবা নিজে সিক্ধাহ তদूপর্রি মতনের মধ্যে একটি বাক্য বৃদ্ধি করেছেন। यদিওবা ঐ শব্দ মুতাওয়াতিত্ন মতন্নের বিরোধী না হয়।
৩. একজन সিক্ধাহ র্রাবী সমমানের অপর্র সিক্ধাহ द্রাবীর হাদীস থেকে কিছু শব্দ বৃক্জি করলে এবং তা বির্রোখী না হলে।
8. একজন য’্যীফ বর্ণनাকারী यদি কোন শय্দ বৃদ্ধি করে এবং यদি সেটা বিরোধী না হয়।
প্রথম দू’টি ধর্রণ শাय ও মারূদূদ। তৃতীয়টি সহীহ এবং চতুর্থটি यड़ीय।

## জারাহ B তা'দীলের বর্ণনা

অনেক হানাফী অভিযোগ কর্রেছেন, আমরা অনেক সময় সিক্ধাহ রাবীদের ক্ষের্রে সিক্ষাহাত ৪ 'আদালত মন্তব্য উল্লেখ করি। কিন্ট যদি কিছ্ন ইমামের জারাহ পাওয়া यায় তবে জামর্木া সৌা এড়িয়ে यাই। অনুส্রপ यদি কোন দুর্বল বা য‘্মীফ র্রাবীদের্র ব্যাপারে কোন ইমাম থেকে তাఆসিক্ কব্রান্ন উক্তি পাওয়া যায় - তবে সেটাও দোষ হিসাবে গণ্য করি.না।

কিন্ভ এ অভ্ভিযোগটিও বাতিল। কেননা ইখতিলাফের ক্ষেত্রে (সমস্যা সমাধানে) বিশেষজ্ঞদের স্মরণাপন্ন হতে হয়। যা নীতিমালার আলোকে যা সহীহ হবে, সেটাই প্রাধান্য পাবে। এ কারণে জারাহ ও তাদীল সম্পর্কে কিছू বর্ণনা কব্রতে চাই। যেন ইখতিলাফের সময় সহীহ বিষয্木টির দিকে ধাবিত इওও্যা যায়।

यদি জারাহ'র (আপত্তির) ব্যাষ্যা না থাকে তবে ঢা গ্রহণযোগ্য নয়। এর উদাহর্রণ হল, কেউ বলল:
هذا الْحديث غير ثابت او منكر او فلاذن متروك الْحديث او ذامب الْحديث او مَحروح او ليس بعدل من غير ان يذكر سبب الطعن وهو مذهب عامة الفقهاء والنحجبئين
"এই হাদীসটি গায়ের সাবেত বা মুনকার। কিংবা অ্ুুক (ন্লাবী) মাতর্ককুল হাদীস বা याহিবুল হাদীস বা মাজরুহ বা ‘আদিন নয়। কিন্জু এর কারণ বর্ণনা করে না (এই ধরণের জার্যাহ গ্রহণযোগ্য নয়)। অধিকাংশ ফক্কীহ ఆ মুহা্দিসদের মাযহাব এটাই।" (আাদুল হাই লাক্ষৌীী, আর-র্রাফিঁ্ঁ ওয়াত তাকমীল পৃ: ৮)
ومن ذلك تولمم فالان ضعيف ولا ينون وجه الضعف فهو برح مرح مطلق وفيه خحلاف وتفصيل ذكرناه في الاصول والاولى الا يقبل من متأخري الهدئثين لانتهم

"এই জারাহ-ও ব্যাখ্যাহীন যে, অমুক (রাবী) য’য়ীফ। এটি মুতলাক্ (উন্মুঙ্ত) জারাহ (আপত্তি)।.এটি পূর্ববর্তী উসূলীদের নিকট ব্যাখ্যাহীন, কেবল পরবর্তী কিছু মুহাদ্সিস এটা গ্রহণ করেছেন। কেননা বর্ণিত য‘়़ীফ
‘‘দের সালাতে বারো তাকবীর্নের প্রমাণ
হওয়ার কারণ ব্যাখ্যাকৃত নয়। তেমনি এভাবে বলা, অমুক (র্রাবী) ভাল হাফ্যি নয়। (আর-রাফি‘ঈ ওয়াত তাকমীল পৃ: ৮)
 জারাহ थाকে, তাদীল ও তাওসিক্ধের প্রমাণ না থাকে- এক্ষেख্রে यদি জারাহ'র ব্যাখ্যা না থাকে তবে সেক্ষেত্রে র্রাবীর হাদীসটি সম্পক্কে তাওয়াক্কফ করতত হবে। পর্যালোচনার পর যদি সংশয় দূর হয়, তবে তার প্রতি জারাহ গ্রহণযোগ্য নয়। যেমন- এমন র্বাবী (যার জারাহ ব্যাখ্যাiীন) यদि সহীহ বুখারী ৫ সহীহ মুসলিমের হয়, তবে তার প্রতি জারাহ গ্রহণয়াগ্য নয় ।"
 সে গ্রহণযোগ্য -याর তা'দীন থেকে দূরে। (আর-রাফি‘’্ ওয়াত তাকমীল পৃ: ৯)

## यদি জারাহ ৫ তাদীল সাংघর্ষিক হয় তখন কর্ননীয় কী?

 এক্ষেত্রে তিনটি উক্তি আছে।১. জারাহ-ই প্রাধান্য পাবে।
২. यদি তা'দীলকারী বেশী হয় তবে সেটা গ্ৰণতোগ্য হবে। ইমাম খতীবের মতে, এটা সহীহ নয়।
৩. এই দুঁটিই সাংঘর্ষিক। অন্য স্বতত্ত্র দলিল দ্মারা একটিকে অপরটির উপর প্রাধান্য দিতে হবে।
প্রথম উক্তিটি সহীহ। কিন্ভ সেক্ষেত্রে দাবী হল, জারাহ ব্যাখ্যাকৃত হতে হবে। সেক্ষেত্রে এটি তাদীললের উপর প্রাধান্য পাবে। (আর-রাফি‘ঈ ওয়াত তাকমীল পৃ: ১০)
 প্রযোজ্য যে কেবল একটি হাদীসের বর্ণনাকারী। কখনো সিক্দাহ র্রাবীকেও মুনকার বলা इয়, যथন সে য’য়ীফ রাবীীদের থেকে মুনকার রেওয়ায়াত করে। প্রত্যেক মুনকার বর্ণনাকানীী য‘়্ীফ নয়। কখনো ফরদে (একক) হাদীসকেও মুনকার বলা হয়, যখন তার কোন মুতাবে‘ (সমর্থক) থাকে না। যদিওবা সে নিজে সহীহ। কখনো সিক্ধাহর বিরোধীতা মুদার (ক্রটি নয়), অর্থাৎ তার সাথে (রাবীর) সস্পক জারাহ গণ্য করা হয় না।"

यদি ইমাম বুখারী , 龍; কোন় রাবীকে মুনকারুল হাদীস বলেন, তবে তার থেকে বর্ণনা করা জায়েय নয়। ইমাম আহমাদ ও এই স্তরের লোকেরা যখন কাউকে মুনকার বলেন, তবে এর দ্বারা তাকে দলীলের অযোগ্য গণ্য করা বাধ্যতামূলক হয় না।

ইবনে ক্রাত্তান : بشي "সে কিছू নয়" -তখন এর দাবী হবে, এই রাবী বেশী হাদীস বর্ণনা করেন নি। তিনি কোন রাবীর ক্ষেত্রে য‘়ীযফ শব্দটি অন্য বর্ণনাকারীর আলোকেও বলতে পারেন। এর দাবী হল, তার (অন্য রাবীর) থেকে কম মর্যাদাসম্পন্ন। ইমাম ইবনে মু য়ীী যथন কোন রাবী সম্পর্কে বলেন ليس به بأس "তার মধ্যে কোন খারাপ নেই" -তবে তিনি সিক্বাহ। (আর-রাফি"উ ওয়াত তাকমীল পৃ: ১৫)

ইমাম ‘উসমান দারেমী ，䋨 বলেছেন ：আমি ইমাম ইবনে．মু＇য়ীন থেকে＇আলা’ বিন আদ্দুর রহমান ‘আন আবীহি সম্পক্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন：ليس به بأس＂তার মধ্যে কোন খারাপ নেই＂। Mামি জিজ্ঞাসা কর্লাম：আপনার কাছে সে ভাল না সা‘ঈদ মুকবিরী। তিনি，解； বললেন：সা＇ঈদ বেশীী সিক্দাহ এবং ‘আলা’ য‘য়ীফ। অর্থাৎ সা‘ঈদ সেভাবে সিক্বাহ নয়।

যখন কোন জারাহ ও ঢাদীল ইমামদের মধ্যে এ ধরণের ইখতিলাফ পাওয়া যাবে，তখन এভাবে তাত্বীক্দ（সমন্বয়）করতে হবে। यদি জারাহকারী মুতাআন্নিত（জেদী）ও মুতাশাদ্দিদ（কঠোর）হয় তবে তার তাঞসিক্দ গ্রহণ্যোগ্য কিন্ভ জারাহ গ্রহণযোগ্য নंয়। ইমাম যাহাবী ，int মীযানুল ই‘তিদাল’－এ লিখেছেন：ইয়াহইয়া ইবনে মু‘য়ীন মুতাশাদ্দিদ।

মুতাশাদ্দিদদের মধ্যে আবূ হাতিম，নাসায়ী，ইবনে মুয়ীন，ইবনে ক্ৃাত্তানও রয়েছেন।

যখন কারো শক্রতা বা রাগের কারণে জারাহ করা হয়－তবে তা গ্রহণেোগ্য নয়। এ কারণে ইমাম মালেক
 একজন দাষ্ঞান।＂যখন এ কश্গাটি সাবুতের কাছে পৌছাল যে，ইমাম মালেক ，幽 এমনটি বিদ্ধেষের বশবর্তী হয়ে বলেছেন，সুতরাং তা গ্রহণযোগ্য নয়（e

حققوا انه من حسن النحديث واحتجت به ائمة الحديث
বর্রং এটা তাহক্ধীক্দ দ্রার্রা প্রমাণিত যে，ইমাম মুহাম্মাদ বিন ইসহাক্দ এর হাদীস হাসান। হাদীসের ইমামগণ তাঁর থেকে হাদীস গ্রহণকে হৃজ্জাত গণ্য করেছেন।


 ব্তিার্তিতভাবে উম্ধেধ করলাম।－অন্নুবাদক］

[^6]
## সংক্ষেপে তাদলীস B মুদাল্মিস পর্রিচিতি

 -ইমাম নবयी[এখানে आমরা সংঞ্ষেপে তাদनীস ও মুদাল্পিস সম্পকে ধারণা দেয়ার জন্য ইমাম
 করলাম। এই বিষয়ে .আলোচনা ঋুবই দীর্ঘ। কিন্ন ই ইমাম নববী তাঁর লिখিত উলूমूল হাদীস বা হাদীসের নীতিমালা' সম্পর্কীত বইটিতে এই বিষয়টির্র সারসংক্ষেপ উল্মেখ করেছেন। আমরা সংক্ষিপ্ট এই পুস্তকে তাঁর সংক্ষিষ্ঠ উপস্থাপনাটিই উল্ঘেখ করছি।]
النوع الثاني عشر :التدليس وهو قسمان.
 قائلاً: قال فلان أو عن فلان ونَحوه وربَّا لُم يسقط شُيخه وأسقط غيره ضعيفاً أو صغغيرأ تَخسينأ للحديث.

थশমত তাদबীসে ইসনাদ: বর্ণনাকারী নিজের সমসাময়িক কালের এমন কারো কাছ থেকে হাদীস বর্ণনা করেন যার থেকে তিনি হাদীসটি শোনেন নি। অথচ বাश্যিকভাবে মনে হয় তিনি তা ওনেছেন। যেমন- ثال
 ना করে অन্য কাউকে উহ্য করেন তার যয়ীফ (দুর্বলতা) ও সগীর (বয়সে ছোট) হওয়ার কারণে, যেন হাদীসের সৌন্দর্য্য র্ষিত হয়।

الثاني: تدليس الشيوخ بأن يسمي شُيخه أُ يكنيه أو يُسبه أو يصفه بِما لا يعرف








 অनूচ্ছেদ आসবে, ইনঁশাজাদ্মাহ।-অনুবাদक।

पিতীয়্ত তাদলীসে শাঁ্যেষ: বর্ণনাকারী নিজের শায়েখের এমন নাম বা কুনিয়াত বা সস্পক্ক ও বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করে যার ঘ্ঘারা তিনি প্রসিদ্ধ নন। أها الأول نمكروه خداً ذمه أكيُر العلماء، ثُم قال فريق منهمم: من عرف به به



 وشبههما عن المدلسنين بعن مُحمول على يبوت السماع من جهة أخرى
"প্রথমটি (তাদলিসে ইসনাদ) ভয়ানক মাকরুহ (নিকৃষ্ট) কাজ, অধিকাংশ আলেম এটা নিন্দা করেছেন। তবে তাদের একদল ভিন্ন মত পোষণ করে বলেন: বে ব্যক্তি তাদলীস করে প্রসিদ্ধ হয়েছে সে অভিযুক্ত এবং তার সমষ্ত বর্ণনা প্রত্যাখ্যাত। यদিও তার শায়েথ থেকে শোনা প্রমাণিত হয় এবং তাত্ সহীহহত তাফসীল (সুশৃঋ্খল বর্ণনা) थাকে। সুতরাং বে হাদীসখলোতে মুদাল্পিস মুহতামাল (সংশয়यूক্ত) শদসহ বর্ণনা করে এবং তা শোনা প্রমাণিত হয় না, তবে তা মুরসাन বা তার অনুর্রপ (মুনক্̨াতে")। আার घখন سَتعت (আমি খনেছি), حـثنا (আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন), ناі (আমাদেরকে খবর দিয়েছেন) বা অনুর্রপভাবে বলেন তবে তা মাক্বুল (অ্রহণযোগ্য) এবং তা দ্ঘারা দলিল নেয়া সহীহ। সহীহাইন (সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম) প্রভৃতিতে এ ধরণের অনেক বর্ণনা রয়েছে। যেমন- ক্ৃাতাদাহ, সুফিয়ান বিন "উয়াইনাহ
 হকুমও জারী রয়েছে যারা একবার তাদলীস করেছেন। তাছাড়া সহীহাইন ও তাদের অনুর্রপ ক্ষেত্রে ع শব্দে মুদা/্মিস থেকে বর্ণনাওলো অন্য কোন সৃত্রে শোনা প্রমাণিত বনে প্রতিষ্ঠিত।
وأما الثاني نكراهته أخنف وسبها توعير طريق معرفته، ويَختلف النحال في كرامته بحسب غرضه ككون المغغير السمة ضعيفاً، أو صغيرأ، أو متأخر الوفاة، أو سْمع كتيراً فامتنع من تكراره على صورة، وتسمح النحطيب وغيره بِهنا، والشا أعلم.
＂দ্দিতীয়টির（তথা তাদলিসে শায়েখের）নিকৃষ্টতা হল গোপন করা। এর ভিত্তি হল বর্ণনাকারী পর্যন্ত সনদটির পরিহিতি লুকানো। আবার পরিস্থিতি বিশেষে এর নিকৃষ্টতা বিভিন্ন রকম হতে পারে। যেমন－যার নাম পরিবর্তন কর্木া হয়েছে সে য‘য়ীফ，কিংবা সগীর（বয়সে ছোট），কিংবা متأخر الوفاة（পরে মৃত্যু），কিংবা তার থেকে অনেক হাদীস শোনা হয়েছে －সেক্ষেত্রে সে তাকরার（পুণরাবৃত্তি）থেকে দূরে থাকতে চেয়েছে। থতীব ও অন্যান্য মুহাদ্দিসগণ এ শেমোক্তটিকে অনুমোদন দিয়েছেন। আল্মাহই সर्বজ্ঞ।＂
 （والْ ولمنعن）：হাদীস শ্রবণ ও বর্ণনার শব্দাবनী（यেমন সামি’তু，হাদ্দাসানী ও আখবারানী ইত্যাদি）উল্লেখ না করে ‘ফুলান্ ‘আন ফুলান্’（অমুক থেকে অমুক বর্ণনা করেছেন）বলে হাদীস রিওয়ায়াত করাকে আল－＂আন্＇আন বলা হয়। অধিকাংশ মুহাদ্দিস，ফিক্দাহবিদ ও উসূলবিদগণের মতে তিনটি শর্ত পাওয়া গেলে＇আন＇আন হাদীস যুও্তাসিল হিসেবে গণ্য হবে। শর্চ তিনটি হলো，রাবীর आদালত প্রমাণিত হওয়া，রাবী ও তাঁর শায়েথের মধ্যে সাক্ষাত প্রমানিত इওয়া ${ }^{\text {² }}$ এবং হাদীসটি তাদলীস থেকে মুক্ত হওয়া। পরিভাষায় ‘হাদাসানা ফুनান আন্ ফুলান ক্ধালা’（ حدثنا فلان عن ．．．．（فلان قال）বলে হাদীস রিওয়ায়াত করাকে আল－মু＇আন＇আন বমে।
 কোন পার্থক্য নেই। উভয়টি একই অর্থে ব্যবহ্যত হয়।＂［ড．মুহাম্মাদ জামাল উদ্দীন，तিিজাল শাশ্র্র ও জাল হাদীসের ইতিবৃত্ত（ঢাকা ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন）পৃ：৮৪］－অনুবাদক］
 হাদীসের ক্ষেত্রে চাঁরা খধু সমসাময়িক হওয়াকেই যথেষ্ট মনে করেননি，বরং সম্গ ভীবনে অন্তত একবার হলেও সাক্ষাতের শর্তরোপ করেছেন। পক্ষান্তরে ইমাম মুসলিম ，迹方 স সসাময়িক হওয়াকেই यথেষ্ট মনে করেছেন। जর্থাৎ তিনি মু‘আন‘আন হাদীস গ্হণ করার জন্য সমসাময়িক যুগ হওয়াকেই শর্ত হিসেবে গণ্য করেছেন। এ কারণেই সंহীহ বুখারীর তুলনায় সহীহ মুসলিমে মু＇আন‘আন হাদীসের সংথ্যা অনেক বেশী পরিলক্ষিত হয়।［সুবহহ আস－সালেহ；উনূমুল হাদীস পৃ：২৩৩－৩৪］

এখन आমরা শায়েখ যুবায়ের আলী ঝাই’র少 থেকে উল্পেখযোগ্য কিছ্ন जংশ এथানে উল্gেথি করহি।－অনুবাদক

## তাদলীস ఆ তার ফ্হকুম

তাদলীস সম্পর্কে আলেমদের বিভিন্ন মত রয়েছে। যথা：
১）তাদলীস খুবই নিকৃষ্ট বিষয়। ইমাম তবাহ বলেছেন：
لأن ألزانِى احب إلي من أن أدلس
＂আমার কাছে তাদলীস কর্ার থেকে যিনা করা বেশি পছন্দনীয়।＂ ［আল－জারাহ ও তা＇দীল ১／৭৩，এর সনদ সহীহ］
－অর্থাৎ তাদনীস যিনার থেকে থারাপ কাজ।
অনুর্রপ অপর একটি জামা＇জাত যেমন－আবূ উসামাহ ও জারীর ইবনে হাयম প্রমুখ থেকে তাদলীস সম্পর্কে কঠিন আপত্তি বর্ণিত হয়েছে। （আল－কিফায়াহ পৃ：৩৫৬，এর সনদ সহীহ）

এ কান্নণে কিছু আলেমের মতামত হল，মুদাল্পিস মাজরুহ （দোষ－ৰ্রणট্যুক্ত）। সেজন্য তার সমষ্ত বর্ণনা মারদুদ（প্রত্যাখ্যাত），यদিও
 （জামে‘উত তাহসীল পৃ：৯৮）

কিন্টु জমহ্র（অধিকাংশ）উলামা এই মতটি রদ（খধ্ণন）করেছেন। দেখুন النكت على ابن الصلاح লि－ইবনে হাজার），ইবনে হাজার ，阽 বলেন：
ومذا من شعبة افراط مَحمول على انمبالغة فن الزحر مند والتنفير
＂๗ৈবার এই কঠোরতা－ঘৃণা ও চর্ম বৈরীতার উপর প্রতিষ্ঠিত।＂ （মুক্বাদামাহ ইবনুস সালাহ মাআ শরহে ইরাক্বী পৃ：৯৮）
 ग্বীকৃতিমূলক হাদীসকে মেনে নিয়েছেন। তাছাড়া অধিকাংশ সিক্বাহ ইমাম যেমন－ক্াতাদাহ，আবূ ইসহাক্，আল－আ＇মাশ，আস－সাওরী，আবূ यूবায়ের প্রমুখ থেকে ধারাবাহিক তাদলীস প্রমাণিত আছে（كمامر）।

সুতরাং ঢাদেরকে মাজরুহ（ব্রুট্যুক্ত）গণ্য করে হাদীস রূদ করার মাধ্যমে সহীহাইনের（বুখারী－মুসলিমের）সহীহ হওয়ার ভিত্তিকেই খতম করা হয়। ফল্রু্রুতিতে যিন্দিকাহ，বাতেনীয়াহ，মানাহিদাহ প্রভৃতি ভ্রান্ত আদর্শের পথ প্রশশ্ত হয়। তারা যেভাবে ইচ্ছা কুরজান মাজীদের ব্যাখ্যা－বিশ্মেষণ করবে। দ্বীন শয়তানের খেল－তামাশায় পরিণত হবে।（ل山 معاذ）সুতরাং এই আক্ধীদা সম্পূর্ণর্ধপে প্রত্যাখ্যাত।

々）তাদলীস উত্তম বিষয় এবং তা জায়েय ：এটা হাশীমের মসলক। এই মতটিও মারদুদ（প্রত্যাখ্যাত্ত）।

৩）তাদলীসকারী＇غ்’（প্রতারণা，ধেঁাকাবাজী）করে থাকেঃ সে ঊম্মাতকে ধেঁাকা দেয়। সুত্নাং সে র্রসূলের হাদীস－＂גে আমাদেরকে ধোকা দেয়，সে আমাদের অন্তর্ভূক্ত নয়＂（সহীহ মুসলিম）${ }^{3 t}$－ এর আলোকে জামা＇আতুলু মুসলিমীন থেকে বহিঃ্কৃত।（মাস＇টদ জাহমাদ， উभूू হाদীস পৃ：১৩）।

উক্ত আক্বীদা মাস‘উদ আহমাদ，বি．এস．সি．（জামীর，জামা‘আতুল মুসলিমীন）－এর，या সুস্পষ্টভাবে প্রত্যাখ্যাত।

ধোকা দেয়া यদিও খুবই কঠিন গোনাহর কাজ，কিন্ম কেবল এ কারণেই সে কাফির্র নয়। সুতরাং মুসলিিম জামাআত থেকে তাকে বহি•কৃত করাটা খুব বড় ভুন সিদ্ধাষ্ত। মুসলিমকে কবীরাহ গোনাহর কারণে কাফির গণ্য করাটা খারেজীদের বৈশিষ্ট।।［দ্রঃ শরহে आকৃীদ়া



আহলে সুন্নাতের মসলক হন，সমশ্ত কবীরা खনাহকারী यেমন－ ব্যভিচাবী，মদ্যপ，ধোকাবাজ，চোর প্রমুখ কাফির নয়। বরং ফাসিক্， গোনাহগার। এ সস্পক্কে আহলে সুন্নতের আক্לৃদা বিষয়ক কিতাবঞুলো দেখুন। রসূনুল্মাহ＊u একজন মদপানকারীকে লা＇নত কর্রতে নিষেধ করেছেন। তিনি 紫 বলেছেন ：


[^7]＂তার উপর না＇নত করো না। আল্পাহর ক্দসম！আমি তার সম্পক্কে জাनি যে，সে আল্মাহ এবং ঢাঁর রসূলকে মুহাব্বাত করে।＂（সহীহ বুখারী）${ }^{\text {º }}$

8）যে কেবল সিক্যাহ বর্ণনাকারীর থেকে তাদলীস করে তার আনআনাহ মাক্বুল ঃএর উদাহরণ হল，সুফিয়ান বিন উয়াইনাহ ：山।！ হাফিয ইবনে হিব্বান
وهذا ليس فی إلدنيا إلا لسفيان بن عينة وحده، فانه كان يدلس، ولا يدلس إلا ．．．．．ثقه متفت
＂এ ব্যাপারে দুনিয়াতে সুফিয়ান বিন উয়াইনাহ－ই কেবল একমাত্র ব্যক্তি। তিনি তাদলীস করতেন। কিন্ঠु তিনি কেবল সর্বসম্মত সিক্বাহ বর্ণনাকারীদের থেকে বর্ণনা করতেন।＂（আাল－ইহসান বিতার্নতীবে সহীহ ইবনে रিব্বান ১／৯০পৃ：）

ইমাম দারেকুতনী ，প্টে লিদদারে－কুতনী পৃ：১৭৫）

সুফিয়ান বিন উয়াইনাহ＇র ，উint উ ＇আজলান，আল－আ＇মাশ ৫ সুফি⿰亻য়ান সাওরী প্রমুখ রয়েছেন। তাঁরা সবাই তাদলীস করতেন। সুতরাং ইমাম সুফিয়ান বিন উয়াইনাহ’র ‘আন‘আনাহ বর্ণনা কিंভাবে．চোখ বক্ধ করে মানা যেতে পারে？．．．．．（অতঃপর লেখক একটি উদাহর্নণ দিয়েছেন－অনুবাদক）
©）যে ব্যকি কেবল কোন য’ীীীए বা মাজছুল（অজ্ঞাত）বর্ণনাকারী बেকে ঢাদনীস করে（যেমন－সুফিয়ান সাওরী，সুলায়মান বিনুল আiমাশ প্রমুখ）। তার মু＂আানআন রেওয়ায়াত মারদদূ ：

আবূ বকর
كل من ظهر تدليسه عن غير الثقات لَم يقبل خبره حتى يقول حدثنى أو سُمعت．
＂ঐ সমস্ত্ত ব্যক্টি যাদের গায়ের সিক্ধাহ রাবীদের থেকে তাদলীস করা সুস্পষ্ট，তাদের থেকে কেবল ঐ থবরই গ্রহণ করা যাবে যে বর্ণনাডত সে


[^8]এই মতটি বাययाর ও অন্যান্যদের মত। সুফিয়ান বিন উয়াইনাহ ছাড়া সমস্ত মুদাল্ধিস এই প্রকারের সাথে সম্পৃক্ত। সুফিয়ান বিন উয়াইনাহ সম্পর্কে বিস্তারিত তাহক্לীক্দ দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে, তিনিও এই চ্তরের। সুতরাং তাঁর ‘আন‘আনাহও মারদূদ।
৬) যার তাদলীস খুব বেশী - তার মুআআ‘আন বর্ণনা য‘্যীফ, অन্যथা নয়। এটা ইমাম ইবনুল মাদানী ও অন্যান্যদের মত। (দেখুন : আল-কাফিয়াহ পৃ: ৩৬২, এর সনদ সহীহ)

কিন্তু প্রশ্ন হল, যদি কোন ব্যক্তির মুদাল্লিস হওয়াটা প্রমাণিত হয় তবে কোন দলীলের ভিত্তিতে তার মু‘আন‘আন বর্ণনা (যার সাক্ষ ও সমার্থক নেই) সহীহ গণ্য করা যাবে? সুত্রাং এ মতট্টিও ভূন।
৭) যে ব্যক্তি সারা জীবনে কেবল একবার তাদলীস করে এবং এটা প্রমাণিত হয়, তবে তার প্রত্যেক মু‘আন‘আন বর্ণনা (যান্ন কোন শাহেদ ও সমার্থক নেই) য'ীীফ।

ইমাম মুহাম্মাদ ইদ্রিস শাশ্য়্যী , 期 বলেন :
ومن عرفناه دلس مرة نقد أبان لنا عورته في روايته وليس تلك العورة بالكذب

 "যার ব্যাপারে জামর্রা জ্ঞাত ইই यে, সে কেবল একবার তাদলীস করেছে- তবে তার গোপনীয়তা আমাদের্র কাছে তার বর্ণনার দ্বার্রা প্রকাশ পায়। আর এই গোপনীয়তা (এমন) মিথ্যা নয় যে, আমরা তার প্রত্যেক হাদীস র্দদ কর্ব। আবার এমন থাতিরও করুব না যে- যেভাবে সত্যবাদীদের খাতিরে (গায়ের মুদাল্মিসদের) তাদের প্রত্যেক বর্ণনাই আমরা গ্রহণ করে থাকি। সুতরাং জামি বলব, মুদাল্gিসের কোন হাদীস ততক্ষণ পর্যন্ত গ্রহণযোগ্য নয়, যতক্ষণ না সে- 'হাদাসানী' বা 'সামিছু' না বলেন।" (আর-রিসালাহ পৃ: ১৫৩, তাহক্ধীক্ আহমাদ মুহাম্মাদ শাকির পৃ: ৩৭৯-৮০)

आমার (শায়েখ যুবায়ের আল়ী ঝাই) ঢাহক্భীক্̧ অনুयায়ী এই মতঢিই সবচে বেশী প্রাধান্যপ্রাত্ত।


## সरীহাইন (বুখার্রী-মুসলিম) $৪$ মুদা/্মিসীন

সহীহহাইনে বেশ কয়েকজন যুদাল্মিসের বর্ণনা উসূল ও শাহাদাতের
 নিজের কিতাব 'القدح إلملى'-তে বলেছেন-

تال اكثر العلماء أن النمنعنات التى فـ الصحيحين منزلة بِمنزلة السساع
"অধিকাংশ ‘আলেম বলেছেন, সহীহাইনের মু‘আন‘আন রেওয়ায়াত সামা" বা শোনা প্রতিষ্ঠিত।" (আত-তাবসিরাতুত তাयকিরাহ লিল‘ঈরাক্টী $১ / \Delta b-৬$

ইমাম নববী , 崸; লিখেছেন :
وما كان ف الصحيحين وشبهـا عن الْمدلسين بعن مَحمولة على ثبوت
السماع من جهة أخرى
"या কিছ్ সহীহাইনে (ও তাঁদের উভয়ের অনুক্রপ) মুদাল্পিসদের থেকে মু‘আন‘আনভাবে বর্ণिত হয়েছে, তা অন্য সনদে ع ন্বীকৃতি (প্রমাণ) थাকে।" (তাক্বরীবুন নববী মা‘আ তাদর্রীবুর রাবী ১/২৩০ পृष्ठा)

जর্থাৎ সহীহাইনে মুদাল্মিস রাবীর ع শক্রে বর্ণিত হাদীসের সামা' বা শোনা ع (শোনার ग্বীকৃতি) বা সমার্থক হাদীস সহীহাইনে বা অन্যকোন शাमীনের কিতাব ঘারা প্রমাণিত। বিস্ঠারিত ইবনে হাজার आসকালাनी :

## তাবাক্ণাত্ল মুদাপ্মিসীন

 করেছেন সেটা সার্বজনীন নয়। উদাহরণম্বর্রপ বলা যায়, হাফেय ইবনে

 (মারেোতে উলূযूল হাদীস ১০৫-০৬ পৃ:, জামে"উত তাহাহীল পৃ: ৯৯)।


## Contents

পক্ষান্তরে আল-‘ঈলায়ি তৃতীয় স্তরে (জামে'উত তাহসীল পৃ: ৯৯)।
 এনেছেন (তাবাক্বাতুল মুদাল্মিসীন পৃ: ৬৭), जথচ তাঁর ‘আন ঘারা বর্ণিত হাদীস সহীহ হওয়া অস্বীকার করেছেন (তালখীসুল হাবীর ৩/১৯ পৃ:)।
 থেকে পৃর্বে বর্ণিত হয়েছে। এজন্যে আমাদের কাছে মুদাল্মিস রাবী দুই প্রকার।
১. প্রথম তবাক্ধাত: যাদের প্রতি ঢাদলীসের অভিযোগ বাতিল। তাহক্ফীক্দ দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে এঁর্যা মুদাল্विস নन। यেমন আবূ ক্বিলাবাহ। (আান-নুকত লিল‘আসক্ৃালানী ২/৬৩৭ পৃ:)
২. দ্বিতীয় তবাক্ধাত: যে বর্ণনাকারীর প্রতি তাদলীসের অভিযোগ প্রমাণিত। যেমন- ক্বাতাদাহ, সুফিয়িন সওরী, আমাশ, আবূ যুবায়ের, ইবনে জুরায়েজ, ইবনে উয়ায়নাহ প্রমুখ। এ̆দের সহীহাইনের (সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিমের) বাইরে মু‘আন‘আন বর্ণনা (কোনভাবেই শোনাটা প্রমাপিত না হলে). ‘আদম মুতাবি‘আআাত (অসমর্থিত). ও আদম শাহাদাত (সাক্ষ্য


[^9]
#### Abstract

    


শ্রশ্ন কোন কোন মুহাদ্সিস মুদাল্মিসের আন (א) দ্বারা বর্ণিত হাদীসকে মোটেই মানতে চান না, यদিওবা তা সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের হোক না কেন। आবার কেউ কেউ প্রথম ఆ দ্বিতীয় স্তরের


 সিক্বাহ বর্ণনাকারীর অনুসরণ ছাড়াই) সহীহ বা হাসান গণ্য করেছেন। आবার অन্যब মুদা/্विস বর্ণনাকারীর সাক্তা কর্রার হাদীসে হাসান বসরীকে
 সালাত্র্র) বর্ণনাতে মাকহুল ও মুহাম্মাদ বিন ইসহাক্কের উপর শক্ত আপত্তি করেছেন। তাছাড়া কিছ্য মুহাদ্দিসেন উক্তি- "यদি (মুদাল্পিস র্রাবী) সিক্ষাহ টস্ঠাদের কাছ থেকে বর্ণনার ঞ্ষেত্রে তাদলীস করে তবে তা গ্রহণবোগ্য।" যেমন- ইবনে ‘াদ্দুল বার্,, সুয়ৃতী, ইবনে হিক্সান প্রমুথ।
 সলাত’ সম্পর্কীত হাদীসটি একজন মুদাল্মিস বর্ণনাকারী তাহদীস ও সिক্ষাহ
 সহীহ হিসাবে উল্মেখ করেছেন!?
 র্রাবীদের্ থেকে তাদলীস করে তবে তার্ জান (عن) ঘाরা বর্ণিত হাদীস

ثُم ان كان مدلس عن شيخه ذاتدليس عن ثقات فلا بأس وإن كان ذاتدليس
"...অতঃপর यদি মুদাল্পিস নিজের সিক্বাহ উষ্ঠাদের থেকে তাদলীস কর্রে. তবে (তাঁর বর্ণনাতে) কোন আপত্তি নেই। পক্ষান্তরে যদি য‘য়ীফ ফर्मा-७ বর্ণনাকারীদের থেকে তাদনীস কক্রে তবে (ঐ বর্ণনাঢি) মারদূদ̆।" (أنوتضه هـ

কিম্ভ তাদनীসের্ব বিষয়ে প্রাধান্যপ্রাষ্ত সিদ্ধাত্ঠটি হন ইমাম শাख্য়ী

ومن عررناه دلس مرة نقد أبان لنا عورته في روايته وليس تلك العورة بالكذب


"याর ব্যাপারে জামব্রা ख্बাত হই বে, সে কেবল একবার ঢাদनीস কর্রেছে- তবে তার্র গোপনীয়তা আমাদের্র কাছে তার্ন বর্ণনার ঘার্রা প্রকাশ পায়্র। आার এই গোপনীয়তা (এমন) মিথ্যা নয় যে, আামর্যা তার প্রত্যেক


 চত্कণ পর্যষ্ভ গ্রহণযোগ্য নয়, যত্ছণ না সে - 'হাफ্फাসানী’ বা 'সামিছু'

 প্রমানিত হয়েছে, সেক্ষেৰ্রে তার শোনার ব্যাখ্যা ছাড়া ও পব্রিপৃর্রক বর্ণনা
 इল, ঐ বর্ণनाকান্রীর মूদা/্দিস इఆয়াটা সহীহ সূত্রে প্রমাণিত হতে হরে। সহীহাইনের ব্যতিক্রুমের বিষয়টি অন্যান্য দলিন ঘ্যারা প্রমাণিত। বিষ্ঠারিত मেখুনः आমার লেখা 'التاسيس في مسئلة اللدليس ' দেখুন। এ কারণেই


[^10]




## 


 মু＇্ানআন বর্ণনাকে সহীহ গণ্য কর্নেছেন। পঙ্ষাত্তরে হাসান बসরী ম বর্ণনাকে যয়ীফ গণ্য কর্রেছেন। টদাহরনম্বর্পপ দেখুন：ইরওওয়াউল গালীল （২／২৮৮ হা／৫০৫）।
 আল－জাব্রমী／यিনি ইবনে হাজারের（১／১৫）কাছে প্রথম চ্তরের্ন মুদাল্পিস）－এর ব্যাপারে দার্থন আপख্তি উথ্থাপন করেছেন। আলবানী

বलেन ：．．．．اسناده ضعيف لعنعنة ألي قلابة وهو مذكور بالتدلبِ

 ৩／২৬৮，হা／२08৩］
 （৩／৯২）ও মুহাম্মাদ বিন＂আজলান（৩／৮৯）প্রমুখকে তৃতীয় চতরে উল্লেখ





সুস্পষ্ট হল，আলবানী ，山川彡 মুদাল্মিসদের স্টের বিন্যাসের বিষয়টি মূन্যায়্রন করেন নাই। বরং নিজের মর্জি মোতাবেক কোন কোন মুদাল্পিসের বর্ণনাকে সহীহ গণ্য করেছেন，আবার কোন কোন মুদাল্মিসের（ابرياء من）

 প্রত্যাখ্যাত।．．．．20

[^11]
## Contents

# ‘দদের সালাত্র বারো তাকবীর্রের প্রমাণ 1 <br> <br> ছয় তাকবীরের বিশ্লেষণ 

 <br> <br> ছয় তাকবীরের বিশ্লেষণ}

युल<br>

بسم الشَ رـرهن الرحبي,

## শুর্তর্ন কথা

النحمد لله رب العالَمين والسلام على خير خلقِه مُحمد واله وصحبه اجمعين -
الما بعد
এটি ঈদের্র সালাতের তাকবীর সম্পকে একটি সংকিষ্す পুস্তিকা, যা相 একটি ভূমিকা, দু’টি অধ্যায় ৫ এবটি পর্রিশিষ্টাহশে বিভক্ত।


 পৃর্বে সাতটি এবং দ্বিতীয় রাক'আতে ক্বিরাজাতের পৃর্বে পাচটি তাকবীর।

প্রথম অধ্যায়ে প্রমাণ করা হয়েছে- এই মাযহাবটিই প্রাধান্যপ্রাণ্ঠ এবং আমল. হিসাবে গ্রহণযোগ্য।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে প্রমাণ করা হয়েছে- এ মাসআলাট্তিতে হানাফীদের্র মতামত গ্রহণযোগ্য নয় বরং প্রত্যাখ্যাত।

পরিশিষ্ঠাংশে ঈদের সালাতের অন্যান্য মাসায়েল বর্ণিত হয়েছে। $\ldots{ }^{28}$


 অनूब্রোধ বইল।।-अনুবাদক।

## ভ्यूিকা

 "দদেব্র সাनাতে বার্রো তাকবীর্রেন जনুসাব্রী एিলেন











 नায়ীলুল आ৫णার’ निষ্েেছেন


 والايتة
"তাকবীরে ऑদাইনের সংখ্যা সম্পর্কে আলেমদের ইখতিলাফ হয়েছে। এ সম্পর্কে দশটি মতামত রয়েছে। প্রথমটি হল, প্রথম রাক‘আতে ক্বিযাআতের পৃর্বে সাতটি এবং দ্বিতীয় রাক"আতে ক্বিরাআতের পৃর্বে পাঁচ তাকবীর দেয়া। ইমাম ইরাক্কী , 刿 বनেছেন: অধিকাংশ आহনে ইনম
 आওতার্গ ৬/৭ পৃ:)
 লিথেছেন:

＂ঈদের দू＂tि সালাতে বারো তাকবীब बলার হাদীস মूসनाদ （धারাবাহিকতা রক্巾া করে）বর্ণिত रয়েছে এবং এব্রই উপর মুসলিমদের আমল। সুত্তাং এর উপর आমল করাটাই প্রাধান্যপ্রাঙ্ত।＂

এর সাক্ষ্য হানাকীদের ফিক্ধাহ ‘रিদায়াতে’ও（১／৮－পৃ：）আट巨－

 তथা বাঁর তাকবীরের উপর প্রতিষ্ঠিত র্রয়েছে।＂

 কয়া याবে？जर্থাৎ ঢাঁদের आমালটি বারো তাকयীরেন্গ উপর না ছয় তাকবীর্রের উপর ছিল？
 থলीফায়ে র্রাশেদীনের র आমল বারো তাকবীরের উপর ছিল। হাদীসটির
 বলতেনः রসূলু ঈদাইনে বার্রে তাকবীর বলতেন। এই হাদীসটির সমর্থন आদ্দুর র্রহমান বিन আওফ 毒－এর বর্ণनाট্তেও পাওয়া যায়，या বাययाর বর্ণना করেছেন। এই উভয় বর্ণনার বাক্যఆলো পরবর্তী（প্রথম）অধ্যায়ে উন্মেখ করেছি।


 হানায়ী ও আহল্লে হাদীস কার্োরই এই দু＇টি বর্ণনার উপর আমল নেই। তাছাড়া ঊমার থ্টে থেকে একটি ছয় তাকবীরের বর্ণনা আছে，যা＂আমরের （عامر）এর মধ্যস্থতায় বর্ণিত হয়েছে। সस्टবত এই আমর হলেন ত‘বা－ यिनि＇উমান

 আমन কি বার্রো তাকবীর্রের উপর ছিল? নাকি তাঁন থ্রে থেকে एয় তাকবীরের আমলটিও প্রাওয়া যায়?
 উপর ছিল। তাঁর থেকে ছয় তাকবীরের জামলটি পাওয়া যায় না (দ্র: ইমাম তাহাবী
 থেকে মৃহ্য পর্যন্ত ‘দের সালাত আদায় করেছেন। সেই মদীনাবাসীদের आমল ছয় তাকবীর না বার তাকবীরের উপর ছিল? তাছাড়া মক্কাবাসীদের आমলটি কি ছিল? পরবর্তীতে ঐ পবিত্র দू’টি স্থানে সালাফদের্র আমল কি ছিল- বারো তাকবীর না ছয় তাকবীর?

উ্ত্ব 8 মদীनাবাসীদের आমল বারো ঢাকবীরের উপরেই ছিল। মুয়াত্木া মালেকে বর্ণিত হয়েছে:



‘আক্দূল্মাহ ইবনে "উমারের মাওনা নাযে" বর্ণনা করেছেন, আমি আবূ ছুরায়রা -এর সাথ্রে "দুল আযহা ও "ঈদুল ফিতরে শরীক ছিলাম। তিনি প্রথম রাকআতে ক্বিরাআতের পৃর্বে সাতটি এবং দ্বিতীয় রাক‘আতে ক্বিরাজাতেন পৃর্বে পাঁচটি তাকবীর বললেন। ইমাম মালেক


[^12] आমল বারো তাকবীর্রের উপর ছিল।＂（তিরমিयী－－باب ما جاء ل الككير＂ （العيلين）

आর মক্কাবাসীদের＂আমনও এর উপরই ছিন। অর্থাৎ সালাফদের যামানাতে এই দু’টি পবিত্র স্থানে বারো তাকবীরের উপর্ই আমল ছিল।

ইমাম বায়হাক্মী ：山⿰彳⿱土龰

 সংশয় নেই।＂（জাল－খিলাক্যি্যাত প্：৫০，ইবনে ফারাহ－এর＇মুখ্াসান্র খিলাঙ্যি্যাত’ ই／২২০ পৃ：）．．．


 এমনকি এভাবেই তিনি দूनिয়া লেকে বিদায় নেন।＂（সरीश বুथাী ：৮০৩）

 সাबাত্রে সর্বশেষ পদ্ধতি ছিল। সুতর্তাং এর বিপর্রীতে অन্যান্য সমষ্ঠ（চার，জাট， নয় তাক্বীর্রে木）বর্ণনা মানসूঋ।

 （শরহে মাআআনিল জাসার ১／२০；এর সনদ হাসান）
 বৃभারীী পৃর্बাক উদ্ধৃত্তিত্ প্রমাণ র্রয়েছে।





 －－পৃ：১৯৭－৯৮｜
"खেহেতু বারো তাকবীরের হাদীসটি র্রসূনুন্ঘों এবং আমাদের যামানাতে হারামাইন শরীফাইন (মক্কা ৫ মদীনাতে) B মুসলিম সর্ব-সাধারণের আমল বারো তাকবীরের উপর- এ কারণণ আমরাই ইবনে মাস"উদের ছয় তাকবীরেরে বিপরীত বরং বার্রো তাকবীরের উপর आমল করি।"

প্র্র্ণ -G মদীনাতে সাতজন সম্মানিত ইমাম ছিলেন। যাঁরা ছিলেন আফ্যাল ও:কুব্বারে তাবে‘য়ীনের অন্তর্ভূক্ত। তাঁরা ফুক্qাহায়ে সাব'আহ (সাতজন ফক্টীহ) নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। যাদের উচ্চ মর্যাদায় কবিদের্র কবিতার অন্যতম উদ্ধ̧তি নিম্নর্রপ:

الاككل من لايقتدى بائمة
سعيد ابو بكر سليمان حار جة

অর্থাe "म্মরণ র্রেখ! ঐ সমষ্ঠ ইমামগণের (यাঁদের নাম ঐখন বলা হবে, তাঁদের) यারা ইভ্তিদা (দলিলভিত্তিক অনুসর্ণ) করে না তারা যালিম এবং হক্দ থেকে খারিজ। ঢাঁরা হলেনः ১) 'আদ্দুল্পাহ বিন আাদ্দুল্মাহ, ২) উর্নওয়াহ বিন যুবায়ের, ৩) ক্ধাসেম বিন মুহাম্মাদ বিন आবূ বকর সিम্দীক, 8) সা'য়ীদ বিন झूসাইয়েব, ৫) আবূ বকর বিন 'আবুू রহহান, ৬)


এই সমস্ত ফক্বীহদের আমল কি বার্রো তাকবীরের উপর ছিল?
উজ্ত্র 8 এই সমষ্ত ফব্বীহদের আমল বার তাকবীরের উপর ছিল।


وهو تول أفقتهاء السبععة من امل المددينة
"মদীনার সাত্জন ফক্ফৃহহ উক্তিও এটাই।" (শরহে তিরমিযী ১৭/৯, তুহফাতুল जাহওয়াयী ৩/৬৮)

$$
\begin{aligned}
& \text { فقسمته ضيزى غن الزحق خار جة } \\
& \text { نحخهم عبيد الله عروة قاسم }
\end{aligned}
$$

 जাयীযেন্ন ইলম, মর্যাদা, তাকৃওয়া ও ইত্তিবা'য় সুন্नাত খুবই মাশহ్হর (প্রসিদ্ধ)। চাঁকেও থলীফায়ে রাশেদীনের্ধ অন্ভর্ভৃক্ত গণ্য কর্যা হয়। মায়মুন বিन মিহরান বলেছেন: উমার বিন ‘আব্দুল ‘আयীযের, 制 সামনে অন্যান্য आলেমদের অবস্থা তেমন- যেমন উস্তাদের সামনের ছাত্রের অবস্থা। প্রশ্ন इন, "আমার বিন "আদ্দুল আयীযের আমন কোনঢ়ির উপর ছিল, বারো তাকবীর্গ ना एয় তাকবীর?

 (8/৩8৯/৬৭৭२) লিখেছেন:
حدثنا أبور بكرة قال نثا روح تال ثنا عتاب بن بشير عن خصيف أن عمر بن عبد العزيز ،
"খাসীফ বর্ণনা করেছেন, "উমার বিন 'আদ্দুল ‘আयীय দूই ‘ঈদের সালাতের প্রথম द্রাক'আাতে সাতটি তাকবীর এবং দ্বিতীয় র্রাক'আতে পাচচটি তাকবীন্ন বলত্তে।"
 আসার্রটি ভিন্ন সনদে নিয্নোক শব্দে বর্ণনা কর্রেছেন:
ثنا ثابت بن تيس ڤال شهلدت مع عمر بن عبد العزيز العيد فكبر في الأولى سبعا
قبل القراءة وي الآخرة خَسِسا تبل القراءة
"সাবিত বিन ক্ধায়েস বর্ণনা করেছেন, উমার বিন 'আা্দুল ‘আयীय এখানে আসলেন। তিনি দুই ঈদের্র সালাতে প্রথম র্যাক'আতে কির্রাজাতের
 বললেন।" (সুনানে বায়হাব্ীী ৩/২৮৯/৫৯৭৭)

শ্রশ্ল-9 বनी উমাইয়ার থেলাফ্ত শেষ হলে যথন বনী ‘আব্বাসের থেলাফ্ত आসল- তখন আব্বাসী থলীফাের আমল বারো তাকবীরের উপর ছিল না ছয় তাকবীর্রের উপর ছিল?

উজ্জ : ' আব্বাসী খলীফাদের আমল বারো তাকবীরের উপরই ছিল। হানাফী ফিক্বাহ ‘হিদায়া’-তে বর্ণিত হয়েছে:

لَما انتقلت الولاية إلى بين العباس أمروا الناس بالعمل في التكبيرات بقول جدهم
وكتبوا ذلك في مناشيرهم.
"(বনূ. উমাইয়ার) খেলাফ্ত শেखে যখন বনী ‘আব্মাস आসল, তখन ‘আব্বাসী খলীফাগণ নির্দেশ জারি করুলেন যে, দুই "দের্র তাকবীরে সমষ্ঠ মানুষ তাদের দাদা ইবনে 'আব্বাসের উ্ট্রির উপর আমল কর্ররে। আর তাদের রাষ্ট্রে সেটাই বিধিবক্ধ হন। ${ }^{\text {²q }}$

এ থেকে সুস্পষ্ট হন, যেহেতু "আব্সাসী খनীফাগণ বারো তাকবীরের নির্দেশ জার্রি করেছিল, সেহেতু চাদদের আমলও এরইই উপর ছিল।

 কোন ইমাম বার্রো তাকবীরের উপর আমন করতেন? আর কে কে ছয় তাকবীর্রের উপর আমল কর্রতেন?
 বিন হাম্বল:, 刿;-এর आমन ও উক্তি বারো তাকবীরের পক্ষ। পক্ষান্তরে


ই"রাশী 'শরহে তির্রমিযীতে’ (১৭/b৯)বলেছেন:
وهو مروي عن عمر وعلي وأبي هريرة وأبي سعيد وهابابر وابن عيّ وابن عباس
 عبد العزيز والزهري وبكحول، وبه يقول مالك والأوزاعى طلشانعي وأمد وإسحاق.


 থেকে। এরই উপর র্রায় দিয়েছেন মদীনার সাতজন ফক্কীহ (যাদের নাম


[^13] : 边
 উপর্র आমল করার প্রমাণ আছে?
 বারো তাকবীরের উপর আমল করার বর্ণনা আছে। ‘রদ্দে মুখতার’ ২/৬১৪ পৃষ্ঠাতে বর্ণিত হয়েছে:
وروى غن الي يوسِف ومُحـد انْهِا فعلا ذلك لان هارون امرمُما ان بكبرا بتكيير جده فنعلا ذلك
 आছে, তাঁরা (দু’জনে) বারো তাকবীর্রের উপর্গ আমল কর্রেছেন। কেননা
 আমাদেব্র দাদান দাদা ইবনে আব্বাসের जাকবীর তथा বার্ো তাক্বীরের উপর आমল কর্রেে। একারণে তাঁরা উভয়ে বারো তাকবীরের উপর আমল কর্নতেন।"
'হিদায়া’র টীকাত্তে উল্মিখিত হয়েছে:
روى عن الب يوسف انه تدم بغداد. وصلى بالناس صلوة العيد وخلفه مارون الرشيد.فكبر بتكبيرات ابن عباس وروى عن مُحمد مكذا
 গেলেন এবং ‘ঈদের্গ সালাত आদায় কব্রালেন। তাঁর পিছনে খলীফা হার্ননউর র্রশীদఆ ছিন। তথন তিনি ইবনে আব্বাসের (বারো) তাকবীরের সাথে
 আছে।"

প্রশ্র - 10 ঐ দু'জন ইমাম কি কেবল খলীফা হারুন-উর রশীদের নির্দেশের কারণে বার্রো তাকবীরের উপর আমলটি করেছিলেন? নাকি সেটা হক্দ জেনেই আমল করেছিলেন?

উ可 8 णाँরা কেবল হাহ্রন-উর র্রশীদের एকুমের জন্য आমनঢि করেন নি। বরং 'ঈদের সালাতে বারো তাকবীর বলাটা হক্ জেনেই ঢা কর্রেছিলেন। এর দলিল হল, এই দু'জন ইমাম থেকেই বার্রো তাকবীরের হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তাছাড়া হানাশী মাयহাবের ফিকৃাহ ‘মুজতাবা’-তে লেখা হর্যেছে: "ইমাম Mবূ ইউসুফ ছয় তাকবীর থেকে বারো চাকবীরের্র
 মুখ্রার’ (৬/১৫৯)-এ आছে :
ومنهم من هزم بان ذلك رواية عنهـا بل فـ المهتى وان الي يوسف انه ربع اللى هنا
"কিছু ফক্दীशহ এ ব্যাপাত্রে দৃছ़ ধারণা যে, বার্রো তাকবীরের উপর আমল করার ব্যাপারে এই দু’জন ইমাম থেকে (কেবল) হাদীস বর্ণিত হয়েছে। বสং ‘মুভতাবা’-তে লেখা হয়েছে, ইমাম জাবূ ইউসূফ ছয় তাকবীর্রের র্রায় থেকে বারো তাকবীর্রে দিকে ফिরে যান।"

অর্থাৎ এর্ই উপর্র তাঁর রায় в आমন ছিল। আার যেসব ফক্ষীহগণ লিঞেছেন এই দু’জন ইমামের বারো তাকবীর দেয়াটা হক্ জানার্র কার্ণেে ছিল না, ব্রং কেবল খলীফার আনুগত্যের কার্রণে ছিল - তা সহীহ নয়।

কেননা প্রথমত, এ ব্যাপারে কোন দলিল নেই। দ্রিতীয়ত, এই দ্'অন ইমাম থেকে বারো তাকবীরের বর্ণনা রয়েছে। এমনকি ইমাম আবূ ইউসূফ থেকে ছয় তাকবীর থেকে ফিরে আসাটাও বর্ণিত হয়েরে।
| পরে কোন হানাফী শায়েখ কি ইবনে আব্মাসের বারো তাকবীরের উক্তির উপর আমল করেছেন? কিংবা আমল করা অনুমতি দিয়েছেন?
 आব্বাস 圱-এর বারো চাকবীর্রের বর্ণনার উপর আমল কর্রাব্র অনুমতি দিয়েছেন ৫ উও্তম বলেছেন। রর্দে মুথতার'-এ (৬/১৫৯) বর্ণিত হর্যেছে:
 يـ عيد الفطر وبرواية النقصان وي عيد الأضحى عملا بالروايتين وتُخفيفا في عيد الأضستي لانتغال النان بالأضاحي
＂একাধিক মাশায়েখ থেকে বর্ণিত হয়েছে，চাঁদের কাছে বেশী সংখ্যার বর্ণনাঢিই গ্রহণযোগ্য আমল। অর্থাৎ বেশী সংখ্যার ঢাকবীরটি ঈদুল ফিতরে এবং হ্রাসকৃত দু’টি বর্ণনার আমল তাকবীর ঈদুল আযহাতে। ঈদুল আयহাত্ সহজীকরণের কারণ হল，আযহাতে লোকেরা ব্যা্ত থাকে।＂
［সৃ＜োজन 8 आমর্木া পরবर্তীতত হাদীস ও আসার থেকে বর্ণনা দেখব बে，বার্রো তাকবীর্রে＂আমলটি ঈদूল ফिতন্ন ঈদूল জাयহা উভয়ের ঋ্ষের্রেই প্রযোজ্য।－अনুবাদক］

 তাকবীব্র－ই ছিল। প্রশ্ন হল，巨য় তাকবীরের आমলটি কত জন সাহাবীর 偖 ছিল এবং কোন কোন সাহাবীর ：



 সম্পর্কীত（বারো／ছয় তাকবীর）মতপার্থক্যের মধ্যে প্রথমটির（বারো তাকবীর্রের）সমর্থনে মারফু‘ সহীহ হাদীস आছে，या আমলযোগ্য। এ


[^14]
## व्रथम অथ্যাत्र <br> সহীহ ఆ মার্ৰফু হাদীস দ্বারা বার্রো তাকবীরের প্রমাণ




 কिতাব্রে？কোন কোন মুহা্িস সেটা সহীহ বা হাসান বলেছেন？

屯 －आढ্যেব থেকে বর্ণিচ হয়েছে। ইমাম আাবূ দাউদ ও ইবনে মাজাহ নিজ



 বলেছেন। जান্র ইমাম জাবূ দাটদ হুপ থেকেছেন। হাख্যে ঈবনে হাজার



 সর্ব－সাধারণণণ্র দলিল।
＂আম木 বিন 『＂আা্যেবের হাদীসাি হল：
 أِيْ عَنْ جَدُهِ ：


 সাত ঢাকবীর প্রথম রাক‘আতে এবং পাঁচ তাকবীর দ্বিতীয় রাক‘আতে। তিনি ‘ঈদের সালাতের পূর্বে কোন সালাত আদায় করত্তেন না, এমনকি পরেও না। (আহমাদ ১১/২৮৩/৬৬৮৮)।

ইবনে মাজাহ বর্ণনা করেছেন :
حدثنا أبو كريب مُحمد بن العلاء . حدنّنا عبد الله بن أنبارك عِ عن عبد الشّ بن

"नবी 然 ঈদের সালাতে সাত ও পাচ তাকবীর দিতেন।"
ইমাম আহমাদ বলেছেন : اذمب الل هذا كذا "আমি এই হাদীসणির উপর আমল করি।" (আল-মুনতাক্বা)

তাছাড়া আবূ দাউদ হাদীসটি এভাবে বর্ণনা করেছেন :
حدثنا مسدد ، ثنا ألمعتمر ، قال : سُمعت عبد الهِ بن عبد الر خمـان الطاثئفي
يُحدت عن عمرو بن شعيب ، عن أييه ، عن عبد اللأ بن عمرو بن العاص قال :


والقراءة بعلمها كليهها "
"র্রসূলूল্মাহ 紫 বলেছেন, ‘ঈদুল ফिতরের (সালাতের) প্রথম রাক'আতে সাতটি তাকবীর এবং দিতীয় রাক'আতে পাচটি তাকবীর। জার ক্রিরাআত উভয় রাক‘আতের তাকবীরের পরে।"





 এককভাবে বর্ণিত রাবীর প্রতি জান্যাহ গহণযোগ্য নয় (ইবনে হাজার, নুথবাতুল


एर्মा-8



 শোনাঢা প্রমাণিত হয়েছে। তবে ইবনে মাজাহ'ব্র বর্ণনাঢি বেবল ع ঘ্যারা বর্ণিত



 সাক্⿰েব্র ভিক্তিতে হাসান হাদীসে উজ্টীর্ণ হয়।

## ইমাম ইবনে হাজামে্র পর্বানোচ্না:










হাফ্য ইবনে হাজার ,4゙’ ‘তালখীসুল হাবীর’-এ (২/২৭৮) লিথেছেন:

 التِّمْمذيُ
＂आমর বিন అআয়েবের হাদীসটি আহমাদ，আবূ দাউদ，ইবনে মাজাহ ও দারাকুতনী বর্ণনা করেছেন। ইমাম আহমাদ ও জলী ইবনুল
 হাদীসট্টেকে সহীহ বলেছেন－যেভাবে ইমাম তির্রমিयী ；迹，উল্পেখ করেছেন।＂
 （৩／২৯১）লিখ্ছেন ：
قال النووي في الملاصة قال الترمذي في العلل سألت البخاري عنه فقال هو
 ইমাম বুখারীকে＇আমর বিন আয়্যেবের হাদীসটি সম্পক্কে জিজ্ঞাসা কর্রা হলে তিনি ，
 লিখেছেন：
قال في علله الكبرى سألت محما عن مذا الحديث فقال ليس شئ في هذا الباب أصح منه وبه أتول وحديث عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي أيضا صحيح والطائفي مقارب المديث
 বুখারীকে ，边方 হাদীসটি সম্পকে জিজ্ঞাসা করি। তিনি ，所 বলেন：এ সম্পক্কে এর থেকে आর কোন সহীহ হাদীস বর্ণিত হয় নি। অতঃপর （ইমাম তির্নমিযী）বলেছেন：আমার মতও এটাই। আর আআদ্দু্्ুাহ বিন ＂আদ্দুর রহমান আত－তায়িফী’র হাদীসটিও সহীহ। তাছাড়া আত－তায়িফী মুক্বার্রিবুল হাদীস।＂

তাছাড়া শরহে ইবনে মাজাহ－তে（১／১১）‘আল－লুম‘আত’－এর সৃত্রে লেখা হয়েছে：
تال في شرح كئاب أنخرقي روى عمرو بن شعيب عن أيه عن جده أن البي وت وتال أخمد انا اذهب آلى ذلك وكذلك ذهب اليه ابن المديين وصحح الكديث

## Contents

＂শরহহে কিতাবুল খারক্ষী－তে বর্ণিত হয়েছছ，＇আমর বিন＂আয়েব বর্ণনা কর্রেছেন রসূনूল্লাহ 装（দুই ঈদের সালাতে）বারো তাকবীর বলতেন। সাতটি তাকবীর বলতেন প্রথম রাক‘আতে এবং পাচটি তাকবীর বলতেন দ্বিতীয় রাক‘আতে। এটি आহমাদ ই ইবনে মাজাহ বর্ণনা করেছেন। ইমাম আহমাদ ：山⿰丬⿱夕寸，বলেছেন，আমার মাযহাব এটাই। ইমাম
 বলেছেন।＂

শায়েখ মাनসূর ，解；〇＂আয়েবের হাদীস উল্মেখ কর্রার পর লিখেছেন：

＂ইমাম আহমাদের পুত্র আআব্দুল্নাহ বলেন：আমার পিতা বনেছেন， आমি＇আমর বিন তআয়েবের হাদীসটির উপর আমল করি। হাদীসটি ইবনে মাজাহఆ चর্শনা করেছেন，आান আলী ইবুনল মাদীनी হাদীসটিকে সহীহ বনেছেন।＂

ইমাম শওকানী ，，山山今彡 ‘নায়লুল জওতার’－এ（৬／৫）লিখেছেন：
تال العراتي : إسناده صالح
 সনদ সালেহ।＂
 হাদীসটির সনদকে হাসান বলেছেন। या প্রবর্তী অধ্যায়ে জানতে পারবেন।
 গ্রহণযোগ্য। তাছাড়া এই হাদীসটির সাক্ষ্যমূলক দশটি হাদীস নিচে উজ্মেখ করা হল।

প্রথম হাদীস：ইমাম বায়হাক্কী ‘সুনানে কুবরা’－তে（৩／২৮৭／৬৩৯৭） বর্ণনা করেছেন：





"সাআআদ বিন ক্করय বর্ণনা করেছেন, ‘দদूল ফिতর ও ‘দদুল আयহাতে সনন্নাত হল - ইমাম প্রথম রাক আতে ক্৭িরাআতের পৃর্বে সাতটি তাকবীর দিবে এবং দ্বিতীয় রাক"আতে ক্বিরাআতে পূর্বে পাঁচটি তাকবীর দিবে।" (জাওয়াহির্রন নাক্টী)






 -অনুবাদক]

উল্লেথ্য, সা'দ ছ্রিলেন একজন বিथ্যাত সাহাবী यমানাতে তিंনি কুবাতে আयान দিতেন। তাছাড়া য়थন কোন সাহাবী কোন
 সুন্नাত-ই উদ্রেশ্য। (كما تقر נ ف مقره)
 হয়েছে। পক্ষান্তরে ‘মা'রেফাতুস সুনানে’ সা'আদ আল-ক্বরय উল্পিখিত रয়েছে। প্রকৃতপক্ষ এটি সাআদ আল-ক্ৃরय रবে। এমনকি आসমাওর রিজালেও সা'আদ আল-কৃর্য বর্ণिত হয়েছে। তাছাড়া সুনানে ইবনে মাজাহ-তেও অन্য সনদ̆ে হাদীসটি সাআদ আাল-ক্বরय থেকে নিম্নরপপে বর্ণিত হয়েছে:
حدثنا هشام بن عمار حدثنا عبد الرممن بن سعد بن عنار بن سعد موذن

## Contents

أن رسول الله
خمسا قبل القراءة.

 দ্বিতীয় রাক‘আতে ক্বিরাআতের পূর্বে পাচ তাকবীর বলতেন।’"

দ্বিতীয় হাদীস \& জামে তিরমিযীতে বর্ণিত হয়েছে:
حكثنا مسلم بن عمرو أبو عمرو الْحذاء الْمديني حدثنا عبد الله بن نافع الصائغ
عن ككير بن عبذ الله عن أبيه غن جده :

أن الني
 দুই ‘দদের সালাতের প্রথম রাকআআতে সাতটি চাকবীর এবং দ্বিতীয় রাক‘আতে পাঁচট তাকবীর দিতেন- ক্বিরাআতের পূর্বে।"

ইমাম তিরমিযী ; جل كثير حديث حسن "কাসীরের দাদার এই হাদীসটি সহীহ।"
[সংবयाজনः কাসীর বিন আদ্মूম্মাহর কারণে হাদীসটি য'য়ীফ। याँর্যা হাদীসটি সহীহ বा হাসান বनেছেন- তাদের উক্দেশ্য হল, সহীহ হাদীসের সাক্ষ্য বा সমর্থক হিসাবে হাদীসটি সহীश। -অনুবাদब]

তৃতীয় হাদীস 8 মুসनাদে বাযযারে বর্ণিত হয়েছে:




 বল্মমসহ বের হতেন যেন রসূলুল্লাহ 紫 সেটা সামনে রেখে সালাত আদায়
 বকর ：ও উমার 清 উভয়েই অনুর্রপ কর্নতেন।

হাফ্য ইবনে হাজার ，情 ‘তালখীসুল হাবীন’－এ লিখেছেন ：صح ＂الدارتطى ارساله＂দারাকুতনী মুর্রসাল इఆয়া সহীহ रिসাবে গণ্য করেছেন।＂＞＞

চতুর্থ হাদীস \＆মুসান্নাকে আদ্দুর রাজ্জাকে（৩／৮৫／৪৮৯৫ নং）বর্ণিত रয়েছে：
عبد الرزات عن إبراهيم بن مُحمد عن جحعفر بن مُحمد عن أبيه فال :
 الاخرى ويصلي تبل المطبة ويُجهر بالقراءة تال وكان رسول الشا وعثمان يفعلون ذلك
＂মুহাম্মাদ（প্রসিদ্ধ ইমাম বাকের নামে）থেকে বর্ণিত হক্যেছে：আনী
 সাত তাকবীর এবং দ্বিতীয় রাক‘আতে পাচ তাকবীর বनতেন। আর তিনি苑 সালাত পড়াত্ন খুত্বা দেয়ার পৃর্বে এবং জেহরী（সরবে）ক্রিরাআত


 কর্রার পর মপ থেকেছেন।

## পঞ্ৰম হাদীস 8 দারাকুতনী বর্ণনা করেছেন：





[^15]
## Contents

＂আম্মার তাঁর পিতা থেকে তিনি ঢাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেছেন， রসুল্মাহ 紫 দুই ‘ঈদের সালাত্ত প্রথম রাক‘আতে সাতটি তাকবীর এবং দ্বিতীয় রাক＂আতে প্চটি তাকবীর বলতেন। আর তিনি 䈶 সালাত পড়াতেন খুত্বা দেয়ার পূর্ব্বে।＂

ষষ্ঠ হাদীস ঃ সুনানে আবূ দাউদে বর্ণিত হয়েছে：

 आयহার সাनाতের প্রথম তাকবীরে সাতটি তাকবীর এবং দ্বিতীয় রাক‘আতে পাচটি তাকবীর দিতেন ক্কিরাআত ওরু করার পূর্বে। এর মধ্যে রুকু‘তে যাওয়ার সময়কার ঢাকবীরটি গণ্য নয়।＂
［স尺য়াজনः হাদীসটির সানাদে ইবলে জাছেন। তাঁন সস্পকে বইর্রের শেষে


সষ্তম হাদীস ：তাবারানী＇মু＇জামুল কাবীর’－এ（১০／২৯৪／১০৭৩০） বর্ণিত হয়েছে：

 সালাতে বারো তাকবীর বলতেন। প্রথম রাক‘আতে সাতটি এ̣বং দ্বিতীয় রাক‘আতে প্ৰাচটি।＂
 বর্বনাট পর্নিত্যাজ্য।－অनूবাদক।
 করেছেন：
＂জাবির বন্টেছেন：দুই ঈদের সালাত সাত ও পাঁচ তাকবীর বলা সুন্নাত।＂


নবম হাদীসঃ ইমাম তাহাবী 'শরহে মা‘আনিল আসার’-এ (৬/৩৪৩/৬৭৪৫) বর্ণনা করেছেন:




"আবূ ওয়াক্দিদ লায়সी B आয়েশা 淌 থেকে বর্ণিত হয়েছে,
 পড়ালেন। তিনি প্রথম রাক‘আতে সাত তাকবীর দিলেন এবং সূরা ক্বাফ ~ ওয়াল কুরআনিল মাজীদ পড়লেন। आর দ্বিতীয় রাক‘আতে পাচ তাকবীর

[সংযোজন : ইবনে লাহি য়াহ य‘য়ীফ ও পরবর্তী দু’জন রাবীর তাদলীসের ত্রুটি রয়েছে। তবে ইবনে লাহি’য়াহ-র্র বর্ণনা সাক্ষ্যমূলক হিসাবে গ্রহণযোগ্য। তেমনি যুদাল্মিস বর্ণনাকারী সিক্ৰাহ ও বিশ্মষ্ঠ হলে সাক্ষ্যমূলক হিসাবে তার হাদীস হাসান তরে উত্তীী হয়। সুতর্যাং হাদীসটি সাক্যমূলক হিসাবে গ্রহণযোগ্য।-অনুবাদক]

দশম হাদীস ঃ দারাকুতনী (২/৪৮/২8) বর্ণনা করেছেন:



"ইবনে "উমার :* বনেছেন, রসূলूন্মাহ 装 দুই "ঈদের সালাত্ প্রথম র্রাক‘আতে সাত তাকবীর ও দ্বিতীয় রাক‘আতে প্চচ তাকবীর দিতেন।"

এর মাধ্যমে দশটি বর্ণনা পৃর্ণ হল যা ‘আমর বিন ৫আয়েব বর্ণিত হাদীসটির সাক্ষ্যমূলক বর্ণনা। সুতরাং আমর বিন అআয়েব বর্ণিত হাদীসটি সহীহ ও নির্দিষায় গ্রহণবোগ্য।

থ্রশ্ন - 28 'আমর বিন "আয়েব বর্ণিত হাদীসটির সনদে "আব্দুল্মাহ বিন 'আদ্দুর রহমান তায়িফী আছেন। তাঁর সম্পক্কে ইমাম তাহাবী 'শরহে মা‘আনিল আসারে’ লিখেছেন:
ليس عندهم بالذى يُحتج بروايته
"আব্দুল্মাহ বিন ‘আাদ্দুর রহহমানের বর্ণনা গ্রহণযোগ্য না।"
তাছাড়া শাট্যেথ আলাউদ্দীন ‘জাওয়াহিরুল নাক্কী’-তে (৩/২৮৫) লিথেছেন:
غبد الله الطائفي مبتكلم فيه ثال أبو حاتم والنسائي ليس بالقوى وف كتاب ابن النحوزى ضعفه يُحيى
"আব্দুল্মাহ তায়িযী 'মুতাকাল্পিম ফীशি’। আবার আবূ হাতিম ఆ
 ঢাকে য‘য়ীফ বলেছেন।"

উত্ত্র : ইমাম ইবনে হিব্মান আব্দুল্মাহ বিন "আব্দूর র্রহমান
 সম্পর্কে লিখেছেন: 'সালেহ’। ইবনে 'আদী লিখেছেন: وهو ممن يكتب
 মুক্ধৃরিবুল হাদীস। আর এই তিনটি শব্দই তাদীলের আল্লফায হিসাবে গণ্য। ইবনে ‘আদী, 刿 থেকে বর্ণিত হয়েছে তা মুস্টাক্দীম। কেননা 'মীযানে ই‘তিদালে’ (৩/৩৮৭৮৮) বর্ণিত হয়েছে:

ذكره ابن حبان في الثقات وقال ابن معين: صويلح وقال مرة ضعيف وتال
النسائي وغيره : ليس بالقوى وكذا تال أبو حاتِم تال ابن عدى : أميا مالما سائر حديثه

"ইবনে হিব্বান ‘সিক্বাতে’ তাঁর কथা বর্ণনা করেছেন। ইবনে মু‘য়ীন বলেছেন: صويلح (সামান্য ভাল), আরেকবার বলেছেনः য’য়ীফ। নাসা’়্ী B অন্যান্যরা বলেছেন: সে শক্তিশানী নয়। आবূ হাতিম বলেছেন, ইবনে আদী বলেন: ধারাবাহিকভাবে আমর বিন ৩'আয়েব থেকে তাঁর হাদীস বর্ণিত হলে- তবে সেটা মুস্ঠাক্৭ীম (দৃছ)। কেননা তিনি তার কিতাব থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন।"

আর ‘খুলাসা’-তে আছে, ইয়াইইয়া বনেছেনঃ সে সালেহ।
বাকী থাকল আবূ হাতিম, নাসায়ী ও ইয়াহইয়া বিন মুয়ীনের উক্তে। णাঁরা "আদ্দুল্মাহ বিন আব্দুর রহমানের প্রতি আপত্তি করেছেন। তাঁদের এই आপত্তি গ্রহণযোগ্য নয়। প্রথমত, এই আপত্তি সন্দেহযুত্ত। উসূলে হাদীস থেকে প্রমাণিত- যখন কোন বর্ণনাকারীর প্রতি আপত্তি সন্দেহ্যুক্ত হয়, তখन ঐ আ आপত্তি গ্রহণযোগ্য নয়। प্রিতীয়ত, আবূ হাতিম, নাসায়ী ও ইবনে

 তাদীল গ্রহণযোগ্য কিন্ঠ জারাহ অ্রহণযোগ্য নয়। তবে যখন কোন মুনসিফ (ইনসাফকারী) গায়ের-মুতাশাদ্দিদ (নমনীয়) তাদের পরিপূরক হয় (সেক্ষের্রে গ্রহণযোগ্য)। আলোচ্য ক্ষেত্রে কোন গায়ের-মুতাশাদ্দিদ তাঁদের পর্রিপূরক নেই।
 ‘আব্দুল্মাহ বিন ‘আদ্দুর রহমানের তাদীল এটাই যে- ইমাম বুখারী, ইবনে
 आবূ হाতিম, नाসায়ী ও ইবনে মু‘़্ীনের জারাহ অকার্यकরী उ

 आহমাদ : বিশেষজ্ঞগণ আমর বিন ฤআআয়েব এর বর্ণনা গ্রহণ করেছেন এবং এর উপর আমল কর্রেছেন। ইবনে ‘আাদী তো সুস্পষ্টভাবে বলেছেন: ‘আব্দুল্মাহ বিन আআদ্দूর द्रহমানের হাদীস या আমর বিন আয়েব থেকে বর্ণিত रয়েছে- - ঢा মুস্তাব্לীম। आচর্র্যের বিষয় হল, ইমাম তাহাবী, শায়েখ आলাউদ্দীন প্রমুখ आবূ হাতিম, নাসায়ী প্রমুখের সন্দেহযুক্ত জারাহকেই

[^16] কেবল গ্রহণ কর্রেছেন এবং ইমাম বুখারী ，峈，ইমাম ইবনে হিব্মান ，崔 প্রমুখের সুস্পষ্ট তা＇দীল ও তাওসীক্বের প্রতি ऊ্ররক্ষপ করেন নি। আচ্ছা！ यमि ঢাঁদের কাছে＂আ্দুল্মাহ বিন＇আদ্দুর রহমাन তায়িফী＇মুতাকাল্পিম ফীহি’ হন এবং তাঁর জন্য＇আমর বিন তআয়েবের বর্ণনাটি য＇য়ীফ হয় তবে সাক্ষ্য হিসাবে বর্ণিত（দশটি）হাদীস দ্ঘারা কি সেটা মাক্দবুল হয় না？ （نسامَحههم اللّ تعالم）
 রহমানকে সালেহ［মূলত শক্দটি হবে ：صويلح（সামান্য ভান）－অনু：］ গণ্য করেছেন，কিন্ট তিনি তো য＇্যীফও গণ্য করেছেন। যেভাবে ＇জাওয়াহিরুল নাক্ধী＇－এর বর্ণনা থেকে জানা যায়। আর＇মীযানুল ই‘তিদালে’ বলা হয়েছে ：مرة＂ইবনে মু’য়ীন একবার বলেছেন ＂আদ্দুল্চাহ বিন＂আদ্দুর রহহমান য’্যীফ।＂
 সম্পক্কে জারাহ ও তাদীন উভয়াটিই পাওয়া যায়，সেক্ষেত্রে কথনই এটা বুঝা याয় না यে，তিनि বর্ণনাকার্রীকে য‘़ীীফ ও অश্হণযোগ্য গণ্য করতেন। হাফ্যে ইবনে হাজার ，晾；＂বাयলূল মা‘উন＂－এ লিখেছেন：
وتد وثنه أي ابا بلج يَيجى بن معين والنسائي ومُحمدن بن سعد والدارتطين
 فضعفه بالنسبة اليه وهذه قاعلدة جليلة فيمن اختلف النقل عن ابين ابن معين فين فيه نبه عليها
أبو الوليد الباجي جي كتابه رجال البخاري
＂ইয়াহইয়া ইবনে মু＇য়ীন，নাসা＇য়ী，দারাকুতনী ও মুহাম্মাদ বিন সাআদ ： জাওuो ，山ll য’ड़ীফ বলেছেন। यদি এটা প্রমাণিত হয় তবে ঘটনা হন，ইয়াহইয়া ইবনে মুয়ীনকে আবূ বাनজ ও অन্য একজন বর্ণনাকারী সম্পক্কে জিজ্ঞাসা করা হলো－যিনি আবূ বালজ থেকে বেশী সিক্বাহ ছিলেন। তখন ইবনে মু য়ীন অन্য বর্ণনাকার্রীর্র সাথে ঢুননা করে আবূ বানজকে যশ্যীফ গণ্য করলেন। এটা একটি স্পষ্ট নীত্মিলা যে，যে সমষ্ঠ বর্ণনাকারীদের ইবনে মুয়ীন

 বুখারী’－তে বর্ণনা করেছেন। ${ }^{10}$



থ্রশ্ন－১৬ এটাতো সুস্পষ্ট হল，আব্দুল্মাহ বিন আব্দুর রহমান তায়িফকী মাক্বুল ও গ্রহণযোগ্য। ইমাম তাহাবী ও শায়েখ আলাউদ্দীন প্রমুখ কর্ত্তক য＇ड़ীফ গণ্য করা এবং এ কারণে＇আমর বিন ঔ আয়েবের
 আমর বিন অায়েবের হাদীসটি ষ＇য়ীফ গণ্য করার অপর একটি কারণ रिসাবে লিVেছেন：‘আমর বিন چ‘আয়েব হাদীসটি আন আবিহী ‘আন জাদ্দিহী সূত্রে বর্ণনা করেছেন। এ ক্ষেত্রে শোনাটা প্রমাণিত নয়। কেননা ইমাম মামদূহ ：山⿰丬⿱夕寸，＇শরহে মা‘আনিল আসারে’ লিছেছেন：
تُم هو ايضا عن عمرو بن شعيب عن اييه عن جده وذلك عندهم ايضا ليس بِسماع عِ
সুতরাং এর জবাব কি？
উত্ত্নঃ মুহাদ্দিসগণ এই শোনার বিষয়টির খুবই সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা দিয়েছেন।＂আমর বিন ఠ＇আয়েবের বর্ণিত হাদীসটিতে তিনি নিজের পিতা －আয়েব থেকে বর্ণনা করেছেন এবং আয়েব নিজের দাদা থেকে （সাহাবী）আাদ্দুদ্মাহ ইবনে আমর থেকে বর্ণনা করেছেন। যেভাবে আবূ দাউদের বর্ণনাট্তেতে ব্যাখ্যাসহ এটি বর্ণিত হয়েছে। ‘খুলাসা’－তে （১／৬৩৮）বর্ণিত হয়েছে：
تال انحافظ ابو بكر بن زياد صح سماع عمرو ومن ايبه وصح سِماع
 اله بـ عـه
＂হাঙ্যে আবূ বকর বিন যিয়াদ বলেছেন，＇আমর তাঁর পিতা থেকে শোনাটা সহীহ এবং ওআয়েব তাঁর দাদা ‘আব্দুল্মাহ বিন ‘আমর থেকে শোনাটা সহীহ।＂

[^17]‘খুলাসা’-র (১/৬৪০) হাশিয়াহতে ‘তাহযীব’-এর সূত্রে লেখা হয়েছে:
 من عبد الله بن عمرو وتال نعم اراه سَمع منه
"জাওयাজানী , 旡 বলেছেন, ইমাম আহমদ : করনাম, ‘আমর কি निজের পিতা থেকে ওনেছেন? তিনি : ins আমর বनেছেন, আমার পিতা আমর থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। এরপর आমি জিজ্ঞাসা করনাম, आমরের পিতা আয়্যেব कি "আদ্দুন্মাহ বিন ‘আমর থেকে তনেছেন? তিনি , 刿 বলनেन, হাঁ।"

যায়লায়ীীর ‘তাখরীজ’-এ (১/৩২ পৃ:) বর্ণিত হয়েছে:

"দারাকুতনী প্রমুখ এই সনদটিকে সহীহ বলেছেন, তাহল - "আমর নিজের পিতা আয়েব থেকে ওনেছেন এবং অয়েবও নিজের দাদা "আদ্দুল্লাহ বিন "আমর থেকে ৃনেছেন।"

এছাড়াও यায়नা'য়ীর ‘তাখর্রীজ’-এ বর্ণিত হয়েছে:
تال النجارى رايت اخمد بن حنبل وعلى بن عبد اللّ وابن رامويه والحميدى
يُحتخون بحديث عمرو بن شععبب عن ابيه فمن الناس بعدهم
"ইমাম বুথারী, ,

 দनिল नিয়েছেন। সুতরাং এই সমষ্ঠ অণীজনের বর্ণনার পর জার কার আপত্তি চলতে পারে?"

দেখুন মুহাদ্দিসগণ কিভাবে ব্যাখ্যা দিয়েছেন "আমর নিজের পিতা
 ইবনে আমর থেকে খেনেেন। সুতরাং এ সমষ্ঠ ব্যাখ্যা ও প্রমাণাদির পর ইমাম তাহাবীর , inl উজ্তি, "তিনি শোনেন নি"- কিভাবে সহীহ হতে পারে?

থ্রেন্ন - 2Q দশটি বর্ণনা या ‘আমর বিন چআআয়েবের হাদীসটির সাক্শ্য В সমর্থক হিসাবে বর্ণিত হয়েছে. তার প্রথমটির সনদে বাক্ְীয়াহ ওয়াক্ধী‘ আছেন। শায়েখ ‘আলাউদ্দীন বর্ণনাটি নকল করার পর লিঢেছেন, "এই সনদঢ্তেতে বাক্ীীয়াহ ওয়াক্কী‘ आছেন, তিনি মুতাকাল্পিম ফীহি।" সুতরাং বাক্দীয়াহ’র বর্ণনা কিভাবে শাহেদ বা সাক্ষ হিসাবে বর্ণনা করা যাবে?

উজ্ত্র 8 निष्চয় বাক্ধীয়াহ মুতাকাল্মিম ফীহি। কিন্টु তাঁর বর্ণনা সাক্ষ ও সমর্থক হিসাবে উপস্থাপন করা যায়, কিন্ঠु দলিল বা প্রমাণ হিসাবে নয়। বাক্কীীয়াহ’র বর্ণনা সাক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করার ভিত্তি হল, ইমাম মুসলিম ঢাঁর ‘সহীহ মুসनिম’-এ বাক্কীয়াহ থেকে সমর্থনস্বর্রপ বর্ণনা এনেছেন। ঢাছাড়া এই প্রথম বর্ণনাটির সাথে ব্রয়েছে ইমাম বায়হাক্বীর ‘সুনানুন কুবরা’ ও 'সুনানে ইবনে মাজাহ'-র ভিন্ন সূত্রে উল্ঘিখিত বর্ণনা যেখানে বাক্টীয়াহ নেই। সুতরাং প্রথম বর্ণনাটির একাধিক সনদ ও সাক্ষ্যের ভিত্তিতে হাদীসটি হাসান স্তরে উত্তীর্ণ হয়। এ প্রেক্ষিতে প্রথম বর্ণনাটি দ্বারা দলিন পেশ করা গ্রহণ্যোগ্যতা পায়। সুতরাং রর্ণনাখলো সমন্মিতভাবে সাক্ষ্য ও সমর্থক হাদীস হিসাবে উদমুস্তরের মধ্যে গণ্য।

উল্মেখ্য প্রথম তথা সা‘আদ করযের বর্ণনাটি শায়েখ ‘আলাউদ্দীন ‘জাওয়াহিরুল নাক্ধী’-তে 'সুনানে কুবরা’ থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি এর পুর্ণ সনদ উল্gেে করেন নি। এ কার্ণেে বুঝা যাচ্ছে না, বাক্টীয়াহ বর্ণনাঢি নিজের শায়েথ থেকে আন শব্দ ঘারা বর্ণনা করেছেন না তাহদীস ঘ্|রা বর্ণনা করেছেন। যদি ‘তাহদীস’-এর্র শব্দ দ্বারা বর্ণনা করেন তবে এক্ষেত্রে কিছু মুহাদ্দিসের কাছে হাদীসটি এককভাবেই মাকৃবুল ও দলিল হিসাবে উপযুক্ত। এ কার্রণে কিছু মুহাদ্দিস এই বিষয়টি সুম্পষ্ট করেছেন যে, यদি বাক্̨ীয়াহ সিক্ধাহ বর্ণনাকারী থেকে হাদ্দাসানা বা আখবারানা শব্দে হাদীস বর্ণনা করে তবে তা গ্রহণযোগ্য।
‘খুলাসা'-তে (১/১১৯) বর্ণিত হয়েছে:
قال النسائى اذا تال حدئنا واخبَرنا نهو ثقه تال ابن عدى اذا اذا حدث عن اهل
الشام نهو أبّت قال آلحوزجانى اذا حدب عن الثقات فلا بأس به
 ‘আখবারানা’ শব্দ দ্বারা বর্ণনা করে তখন সে সিক্ষাহ। ইমাম ইবনে "আদী ;, 刿 বলেছেন: বাকীয়াহ যখন শামবাসীদের থেকে বর্ণনা করে, তখন তাঁর বর্ণনাকানীদদর থেকে বর্ণনা করে তখন তাঁর বর্ণনা খহণ কর।"
"Aীযানুল ই"তিদাল"-এ (১/२৭৪) বর্ণিত হয়েছে:
تال غير واحد من اليُيمّة : بقية نقة إذا روى عن الثِقّات
"ববক্কীয়াহ যখন সিক্ধাহ রাবীদের থেকে বর্ণনা করে তখন সে সিক্বাহ হিসাবে গণ্য।"

উক্ত আলোচনার आলোকে তাঁর বর্ণনা এককভাবেই অনেক মুহাদ্দিসের কাছে মাক্বুল B দলিল হিসাবে গ্রহণযোগ্য। সুতর্木াং সাক্ষ্য হিসাবে তো তাঁর হাদীস স্বাভাবিক ভাবেই প্রাধান্যপ্রাণ্ত।

সার্যাশঃ সर্বাবস্থায় বাক্ষীয়াহ'ন্র বর্ণনা সাক্যমূলক হাদীস হিসাবে উপস্থাপনেন্র যোগ্য।

ক্রক্ন - ১৮ দ্বিতীয় বর্ণনাটি জামে‘ তিরমমিীী থেকে বর্ণিত হয়েছে। এর সনদে কাসীর বিন আব্দুল্মাহ রয়েছেন, তিনি য‘্যীফ। অর্থাৎ এ কারণেই
 বলাটা কিভাবে সহীহ হতে পারে? তাছাড়া কিছू আলেম याँরা ইমাম তির্নমিযী’র হাসান বলাটা অস্বীকার করেছেন- সেঙ্কোর জবাবই বা কী?

উজ্ত্ব \& यमिও आলোচ্য বর্ণনাঢি এ সম্পক্কীত অन্যান্য বর্ণনার সাক্ষ্য, এ কারণেই ইমাম তিরমিযী , 刿 হাদীসট্টেকে হাসান বলেছেন। আর কোন য‘’়ীফ বর্ণনাকে চার সাক্যের কারণে হাসান বলাটা সহীহ।

 সাক্ষের ভিত্তিতে ইমাম তিরমিযী ; int হাদীসটিকে হাসান বনেছেন। হাফেय ইবনে হাজার : آتما الترمذ لشُواهده বর্ণনাটিকে সাক্ষ্যের ভিত্তিতে ইমাম তিরমিযী হাসান বলেছেন।" এই আলোচনা থেকে ঐ সমষ্ত আলেমদের অভিযোগের জবাব

[^18]
 লिতেছেন：
فال الْحافظط ين التلخيص ：وقد اننكر بَماعة تَحْسينه على الترمذي وأجاب

＂হাख্যে ইবনে হাজার তাঁর ‘তালখীসে＂বনেছেন ：একদল তির্রমিयী কর্তৃক হাদীসট্টিকে হাসান বলাতে বিরক্তি প্রকাশ কর্নেছেন। আর ইমাম নববী তাঁর ‘খুলাসা’তে তিরমমিী কর্ত্বক হাসান বলাতে বিষ্ময় প্রকাশ কর্রেছেন। অতঃপর বলেছেন ：সম্ভবত বিভিন্ন（হাদীসের）সমর্থনে সাক্ষ্য B অन्যান্য কান্রণে（তিব্রমিयী এটা কর্রেছেন）।＂

শ্রশ্ন－ग内 চতুর্থ বর্ণনাটির সনদে ইবরাহীম বিন আবী ইয়াহইয়া
 হাদীসটি কেন সাক্ষ্য হিসাবে উল্gেখ করা হল।

উজ্ত্র ：ইবরাহীম বিন আiবী ইয়াহইয়াহকে यদিও ইয়াহইয়া
 সিক্ধাহ বলেছেন। তিনি，微 আরো বলেছেন：এই হাদীসের বর্ণনাকারী সিক্ধাহ এবং ইমাম মামদূহ ：山川彡
 বড় মুহাদ্দিস তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা কর্রেছেন। ইবনে উক্̨দাহ ，近 বनেছেন：आমি ইবরাহীম বিন आবী ইয়াহইয়ার হাদীসটি সম্পর্কে গভীর্যাবে চিন্তা করেছি এবং ভালভাবে নक্ষ্য কর্রেছি যে，তিনি মুনকারুন হাদীস নन। ইবনে আদী ，岁 বলেছেন：আমিও णাঁর হাদীস অনেক দেখেছি，কিন্ভ কোন হাদীসকেই মুনকার হিসাবে পাই নি। আরো তথ্যের बन्य দেখून：মীযানুল ই‘তিদাল। সুতরাং যখन ইবরাহীম বিন आবী
 উক্তি রর়েছে，তখন সাক্ষ্য হিসাবে তার হাদীস উল্লেখ করাটা র্রটি নয়।
 ‘आব্দুল্মাহ বিন মুহাম্মাদ বিন 'জাম্মার্রের মধ্যग्रणায় বর্ণিত হয়েছে। ইয়াহইয়া ইবনে মু‘য়ীন বলেছেন: ليس بشئ "সে কিছू নয়।" ‘মীযানুল ই"তিদান’-এ (৩/৪২০) এসেছেনः

قال عئمان بن سعيد: تلت ليجي: كيف. حال هولاء ؟ قال: ليسوا بشئ
"উসমান বিন সাঈদ বনেছেনः ইয়াইইয়া ইবনে মু'য়ীনকে আমি জিজ্ঞেস কর্নলাম: ঢাদের অবস্থা কি?



"आব্দুল্মাহ বিन মুহাম্মাদ বিন "आম্মার সম্পর্কে ইয়াহইয়া ইবনে


সুতরাং এই বর্ণনাটি কেন সাক্ষ্য হিসাবে উল্gেখ করা হল?
উজ্জ 8 যখन কোন রাবী বা বর্ণনাকার़ी সम्পর্কে ইয়াহইয়া ইবনে মু’য়ীন বর্ণনাকারী ভ‘য়ীফ। বরং এর দ্ঘারা এই অর্থও হতে পারে যে, তাঁর হাদীস शूব কম। অর্থাৎ তিनि বেশী হাদীস বর্ণনা করেন नि। সুতরাং "আদ্মুল্মাহ বিন মুহাম্মাদ বিন ‘আম্মার সম্পর্কে ইবনে মু’য়ীনের ব্যবহ্রত শব্দ দ্বারা কেবল এটাই প্রমাণ করা যায় যে, এধরণের ব্যক্তিদের থেকে বেশী হাদীস বর্ণিত হয় নি। কিন্টু এই শব্দ দ্बারা ঐ ব্যক্তিদের যয়ীফ গণ্য করাটা
 ‘আদুল আবীय ইবনুল মুখতার-এর নিম্নোত্ত বক্তব্য উল্লেখ করেছেন:

> ذكر ابن القطان الفاسى انٍ مراد ابن معين من توله ليس بشئ يعنن ان احاديثه قليلة
"ইবনুল ক্কাত্তান সম্পক্কে ليس بشیئ বলবেন, তখন এর দ্ঘারা উদ্দেশ্য হবে- ঢাঁর থেকে বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা কম।"৩

[^19]তাছাড়া হাঙ্যে সাখাভী ‘ষ্তহ্থল মুগীস’－এ（১／৩৬৮）निণ্থছেন্ন
قال ابن التطان إن ابن معين إذا قال هي الراوي：ليس بشيء إنا يُريد أنه لم يرو حديثأ كيران
 সম্পক্কে ليس بشيء বলবেন তখন এর উদ্দেশ্য হবে－তিনি বেশী হাদীস বর্ণনা করেন नि！＂8

উল্মেখ্য সাক্ষ্য হিসাবে উল্মিখিত অन্যান্য বর্ণনাখলোও কেবল ইসতিশহাদ（সাক্ষ্য）ও মুতার্বিআত（সমর্থক）হিসাবে উল্মেখ করা হয়েছে， কখনই ইহতিজাজ（প্রমাণ）ও ইস্তিদলাল（দলিল）হিসাবে উম্মেখ করা হয় नि। সুতরাং তার য＇য়ীককে মেনে নিলেও কোন সমস্যা নেই।

बশ্ন－२s এটা তো বুবা গেল＂আমর বিন অআয়েবের হাদীসটি তখনই সহীহ ৫ मলিল হিসাবে গ্রহণযোগ্য যখন দশটি বর্ণনা সাক্য্য হিসাবে जাকে সমর্থন করছে। কিন্g ইমাম আহমাদর 游 নিম্মেক্ত বক্তব্যের জবাব কি হবে？ঃ
ليس يروى في التكبر في العيدين حديث صحيح
＂দুই＂ঈদের্র তাকবীর সম্পর্কে কোন হাদীসই সহীহ হিসাবে বর্ণিত হয় নি।＂（জাওয়াহির্নুন নাব্টী ৩／২৯১）

এর জবাব উসূল্লে হাদীস B টসূলে ফিক্ধাহ＇র আলোকে চাইছি？
 ৩＂আয়েবের হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। তিনি ，山isk এটাও বলেছেন：
 উক্তি＇যা জাওয়াহিরুন নাক্ধী থেকে উদ্ধৃত হয়েছে，সেটা তাঁরই পৃর্বোক্ত উক্তি ও আমলের সাথে সাংঘর্ষিক হয়। এ পর্यায়ে ইমাম মামদুহ ，菊 আহমাদের উভয় উক্তিকে হানাফী ফিক্দহি উসূল اذا تعارضا تساقطا＂यখন

 यায় যে, তার একটি উক্তি তখनকার ছিল यখन তিনি ‘আমর বিনন ৩'আয়েবের হাদীসটি সহীহ সূত্রে পান নি। অপর উক্তি ও 'আমলটি সে
 পৌছৈছिি 1 وال山ّ تعالّل اعلم
 সম্পক্কে সহীহ হাদীস থাকাটা- না মানা এটা প্রমাণ করে না যে, তাঁর্র কাছে এ সম্পর্কীত কোন হাদীস (কমপক্ষে) হাসান বা দলিল হিসাবেও গ্রহণযোগ্য নয়, বরং য'য়ীফ ও দলিলের অযোগ্য। কেননা, নাবোধক সহীহ, নাবোধক হাসান ও যয়ীী বর্ণনাঋনো থেকে পৃথক। যেমন, অয়তে তাসমিয়াহ (বিসমিন্মাহ) বলা সম্পর্কে ইমাম আহমাদের : , ilt উক্তি হল: y اعلم فن الْتسمية حديثا ثابتا "অयুতে তাসমিয়াহ বলা সম্পর্কে কোন প্রমাণিত হাদীস थाকা আমার অজানা।" তেমনি توسعه على العيال يوم عاشورة

 ইবনে হাজার : , 悰 ‘নাতায়েজুন আফকার’-এ লিখেছেন:


 يلزم من نفى الثبوت عن كل فرد نغيه عن الْمُجمورع
 সময় বিসমিল্মাহ বলা সंম্পর্কীত কোন হাদীস প্রমাণিত বলে आমি জানি ना। (ইবনে হাबার বলেন,) কোন কিছू সম্পর্কে ইলম না থাকার্র जর্থ এটা নয় যে, সেটার অস্তিত্ই নেই। यদি ক্ষেত্র বিশেষে তা গ্রহণ৫ করা হয়, তবুও সেক্ষের্রে এই অग্টীকৃতি দ্মারা য'য়ীফ निर्मिষ করাটা সঠিক নয়।
 সংঘর্ষিক মতামতকে সুম্পষ্ট সহীহ হাদীসের মোকাবনোয় উপ্যাপন কিংবা দুঃচ্চিত্তার কারণ হতে পারে না।-অনুবাদক।

কেননা এক্ষেত্রে সংশয়যুক্ত শব ثبش এর অর্থ হবে সহীহ (না হఆয়াটা), হাসান না হওয়াটা বুঝায় না। এভার্ প্রত্যেক ব্যজ্তির একক উক্তির আলোকে यদি (দলিল সহীহ হఆয়া) নারোধক হতে থাকে, তবে সমষ্ঠ বিষয়েই (দলিनই সহীহ হ৫য়া) নাবোধক হয়ে যাবে।"
 निशেছেন:

قلت لا يلزم من تول ابحمد فـ جديث التوسعة على العيال يوم عاشوراء لايصح ان يكون باطلا فقد يكون غير صـيح وهو صالح للاحتحاج به اذ للخُسن رتبه ين الُصحيح والضيف
"ইমাম आহমাদ , 制 হাদীসে সহীহ নয়। णাঁর একथার দ্রারা হাদীসটি বাতিল ও দলিলের অযোগ্য হఆয়া বাধ্যणाমূबক হয় ना। কেননা হাদীস কখনো গায়ের সহীহ হলেও মাকৃবূन
 शाদीস ब्रয়েছে।"


 (সংশয়হীमভাবে) প্রমাণিত। এখन জানা मর্রকার यে, যারা ছয় তাকবীর্রেন্ন দাবীদার্র- তাদের দলিলফলো সহীহ মারফু হাদীস घার্रা প্রমাগিত কি না?


## 

##  সरीহ মাब্ম্' হাদীস घাহ্木া बমাণिত?




 प्राधिन।





(روي عن الني










[^20] হাদীস উপস্হাপন করেন কি? यদি উপস্থাপন করেন, তবে তা মারফু' হఆ্যাটা সহীহ কি না?


 বব্রং সহীহ হল সেট় সাহাবীর :উ উক্তি (মఆকুফ হাদীস)। বর্ণनাঢি निম্নর্রপ:






 (ছাब্রদের) একজন (তাঁর থেকে বর্ণিত হয়েছে), সা‘‘দ বিन 'আস সাহাবী


 आমন ছিण। एयाয়ষ
 आমীর থাকাকালে এরূপে তাকবীী্র দিয়েছি।" द্রাবী आবূ आয়েশা বলেন:
 সেখানে উপস্থিত ছিলাম। ${ }^{\circ 99}$




बই হাদীসটি মারফু হఆয়াটা এজन্য সহীই नয় बে, এиि আবূ ‘আয়েশা একাকী বর্ণনা করেছেে। आবূ आয়েশা छাড়া অन্য যারা হাদীসটি বর্ণনা করেছেন তারা সবাই ঐ্রিকম্্যে মওকুফ সুত্রে বর্ণনা করেছেন। তাছাড়া जাবূ আয়়েশা মাজহহ। সুতরাং উসূলে হাদীসের জালোকে তার
 পক্মান্ত্রে হাদীসটি মఆকুফ ত্থা ইবনে মাস"উদ * থেকে বর্ণিত হఆয়া সহীহ হিসাবে গ্গহণবযাগ্য। আবূ "আয়েশা মাজহ্থল इওয়ার প্রমাণ হল, 'Aীযানুল ই‘তিদাল'-এ (৭/88৫) বর্ণিত হয়েছে:
أبو عائشة جلِس لابي هريرة غير معروف روى عنه نكتول
" यिनि आবূ 巨রায়রা 幽-এর (ইলমের) মাজলিসের (ছাब্রদের) একজন- অপর্রিচিত, তিনি মাকহুল থেকে বর্ণনা করেছেন।"

হাফেय যায়লা য়ী ‘তাখ্রীজ্জ হিদায়াহ’-চে (২/২১৫) नিখেছেন :




তাছাড়া এই উদ্ধৃত্তি ‘ফতছছল ক্ৃাদীর হাশিয়াহ হিদায়াহ’-তে (৩/২৫৭) উদ্ধৃচ হয়েছে:

"কিট্ এর সনদে आবূ 'আায়েশা आছেন। ইবনুল ক্ধার্তান বলেছেন, তার অবস্থা আমরা জানি না। আর ইবনে হাযম বলেছেন: তিনি মাজহল।"

 (মুহাঘ্धা ৩/२०»)






এ থেকে প্রমাণিত হল, আবূ "আয়েশ্ম ছাড়া চার্রজন সিক্বাহ রাবী হাদীসটি বর্ণনা কর্রেছেন, তাঁদের সবাই মఆকুফ হিসাবে বর্ণনা কর্েেছেন। ঐ চারজন সিক্বাহ রাবী হনেন, ১) আলক্ষামাহ, २) আসওয়াদ, ৩)
 অপর একজন মাজহল র্রাবীఆ বর্ণনা কর্রেছেন। তিনিও এটি মఆকুফ হিসাবে বর্ণনা করেছেন। এখন প্রত্যেকটি হাদীস উর্ধেখ করাছি।

মুসান্নাফে আাদ্দুর ব্রাজ্ঞাকে (৩/২৯৩/৫৬৮৭) বর্ণিত হয়েছে:
عبد الرزاق عن معمر عن أبي إنشحاق :
 موسى الاشبري فسألمسا سعيد بن العاص عن اللكبير في الصلاة يوم الفطر والأضالـى







 आমাদের থেকে ইলম ఆ বয্যসের দিকে থেকে বেশী। তथन সা‘ঈদ বিন ‘আস, "আাদ্দু ইবনে মাস"উদ বলবে, এরপর তাকবীর বলবে। অতঃপর «্রককু করবে। এর্রপর দ্বিতীয় রাক"আতে ক্রিরাজাত করবে, অতঃপর চার তাকবীী বলবে।"

শরহে মা'জানিল জাসাब্রে বর্ণিত হয্যেছে:
حدنثنا سليمان بن شعيب قال ثنا عبد الر محن بن زياد ثال ثنا زمهير بن معاوية:

 عيدكم فكيف أصلي قال حذيفة سل الأشعري وتال الأشعري سل عبد الله فقال عبد اله تكبر
(বিষয়বন্ঠু সেটাই যা পুর্ববর্তী আলক্ধামাহ ও আসওয়াদের বর্ণনাতে উম্জেঈ কর্মা হয়েছে।)

মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বাহ-চে বর্ণিত হয়েছে:

 وأبي موسى الانمعري فسألهم عن التكيزر فأسنلوا أمرمم إلى عبد اللش
(কুরদুসের এই বর্ণনাটির্র বিষয়বম্তু সেটাই যা পূর্ববর্তী আলক্ৃামাহ ৫ आসওয়াদের বর্ণনাতে উল্পেখ করা হয়েছে।)
 কুযদাউস বর্ণনা করেজেন। কিম্মু তাঁদের কেউই মারফু‘ হিসাবে বর্ণনা
 বর্ণনকারী মఆকুফ হিসাবে উল্মেখ করেছেন। ${ }^{80}$ (ব্টিস্ঠারিত: জাওয়াহিক্রন नाক্̣ী $\mathrm{J} / \mathbf{8 ৩}$ भ:)

উক্মেখ্য, হাদীসটি মারফু' হিসাবে সহীহ না হওয়ার অপর একটি কারণ হল, হাদীসটির সনদে "আব্দুর রহমান বিন সাওবান आছেন। তিনি

[^21] লিথেছেন:

"ইয়াহইয়া ইবনে মুয়্যীন বनেহেন, তিनि য'ड़ীফ। ইমাম আাহমাদ বিন


नाসায়ী, ইবনে ‘आদী প্রমুর্অ তাকে য’ड़ীফ বলেছেন। কেনनা ‘มীযানুল そ‘তিদাল’-এ বর্ণিত হয়েছে:

قال النسائى ليس بالقوى وتال ابن عادى يكتب حديئه على ضهفه وتال العقيلى عبد الر حمن الامن دونه اومثله
"नाসায়ী বলেছেন, সে শক্তিশালী নয়।। ইবনে "আদী বলেছেন, তার হাদীস य‘য়ীফ হিসাবে লেখা হয়। "উক্̨ায়नী বলেছেন, " অাদ্দুর রহহানের অनুসরণ করা হয় না য়তক্ষণ না তার মত অन্য কেউ থাকে।"

সুতর্木াং যেহেতু আদ্দুর্র ব্রহমান বিন সওবান মুতাকাল্মিম ফীशি এবং অनয কোন সिক্কাহ র্যাবী থেকে মারফৃ' বর্ণনা নেই, বরং সবাই মఆকুফ বর্ণনা কর্রেছেন। সুতরাং ‘আद্দুর রহমান বিন সওবানের কারণেও হাদীসঢি মারফু‘ হিসাবে সহীহ হఆয়া প্রমাণিত হয় ना।


 লিথেছেন:





"এই হাদীসটির বর্ণনাকারী দू’টি ছ্ছানে বিরো ীীতা করেছেন। প্রথমটি হল, তিনি হাদীসটি মারফু‘ হিসাবে বর্ণনা করেছেন। দ্বিতীয়ত, আবু মূসা
 * জিজ্ঞাসা করতত বলেছিলেন। তিনি (সা'দ বিন ‘आস) তখন ইবনে মাস‘উদ *কে জিজ্ঞাসা কর্রেন এবং তিनि (ছয় তাকবীর্নের্ন) ফাতওয়া

 কর্রেছেন।.... জার 'জাপ্দুর রহমান বিন সাবিত বিন সাওবান-কে ইয়াহইয়া বিন যু'য়ীন य'্যীফ বলেছেন। ${ }^{\text {8 }}$

ইমাম মামদুহ :
وعبد الرحمن قد ضعفه يَيجي بن معين والْمشهور من هذه القصة : آنهم أُسندوا
 بعد القراءة وير كع بالر ابعة ولَم يسنده إلّى الني وغيره عن شيو ابن مسعود وروي عن علقدة ، عن عبد الش ، أنه تال مـمس في الأولى ، وأربع جـ

الثانية ومذا يُحْالف الرواية الأولى
 সাওবানকে য‘’্ীীফ বলেছেন। পল্ষাষ্টরে মাশহহ হল ঐ বর্ণনা য়া जাবূ মূসা




 जাবূ ইসহাক্ধ সাবী’য়ী প্রমূখ নিজেদের্গ শায়েখ থেরে বর্ণনা করেছেন। তাঘাড়া আবূ মূসা 都-এর काছে ছয় তাকবীর সম্পর্কে কোন হাদীস
 ‘আলক্ধামাহ থেকে বর্ণিত আছে, ইবনে মাস'উদ বল্ৈেছেনः প্রথম র্রাক‘আাত প্চাচ এবং ভিতীয় র্রাক'আতে চার তাকবীর বলতে হবে। या

[^22] তাকবীর বর্ণিত হয়েছে, এর শেষোক্ত বর্ণনাtি পাচ ও চার তাকবীর বর্ণিত रয়েছে।
 কুবরা’-তে উল্পিথিত जাপত্তি ‘জাওয়াহির্থন নাক্ধৃ’’-তে এনেছেন এবং তার জবাব দিয়েছেন। ঐ জবাবটি এথানে উল্নেখ করে তার পর্যালোচনা প্রকাশ করা জরুর্রী মনে করি।

قلت انرج ابو داود كما أخرجه البيهتى اولا وسكت عنه
"आমি বলব, आবূ आয়েশার হাদীস आবূ দাউদ উজ্মেখ করেছেন যেভাবে বায়হাক্মীও উল্মেখ করেছেন, আর জাবূ দাউদ বর্ণনাটির ব্যাপারে চুপ থেকেছেন।"

आমাদের পর্যালোচনা \& এটা কোন সর্বসম্মত নীতিমালা ${ }^{8 \circ}$ নয় ভে, ইমাম আবূ দাউদ কোন হাদীসের ব্যাপারে চুপ থাকলে তাকে সহীহ বা হাসান হাদীস হিসাবে গণ্য করতে হবে। यদি ইমাম মাম়দুহের নিকট এটা মুসলিমদের সর্বসম্মত নীতিমালা হয়, তবে পৃর্বের অধ্যায়ে বর্ণিত বার

 হাদীসই এনেছেন এবং উভয়ট্রি ব্যাপার্রেই চুপ থেকেছেন। সুতরাং ইমাম


 निকট সহীহ বা হাসান হఆয়া উচিত ছিল। কেননা, আমর বিন
 নিকট সহীহ- याँর্রা হাদীস यাচায়-বাছায় বিশেষজ্ঞদের শীর্ষে রয়েছেন।

[^23] থেকেছেন－সেটা ইমাম মামদুহ＇র কাছে সহীহ বा হাসান। जथচ जাবূ আয়েশার হাদীসটি কোন শীর্ষহ্হানীয় হাদীস যাচায়－বাছায় বিশেষঞ্ঞদের্র
 হাদীসট্টিকে য＇ী্রীফ বলেছেন।

## অতঃপর ইমাম মামদহ ，新 লিতেছেন：

ومذهب النمجققين ان الْحكم للرافع لانه زاد
＂মুহাক্কীক্দের মাযহাব হল，যখন কোন হাদীসের কোন বর্ণনাকার্রী মারফু‘ ও মওকুফ উভয়াটি বর্ণनা কর্রে，সেক্ষেক্রে মার্রফু‘ বর্ণনাটি গ্রহণयোগ্য। কেননা সেটা তার বর্ণনার বর্ধিতাংশ।＂（জাওয়াহিহ্রন নাক্টী ৩／২৯০）
 यিনি হানাফীদের নিকট একজন মুহাক্কিকু，আপনারা কি মুহাক্কিক্দের এই মাযহাব অবগত হয়েছেন！পক্ষাত্তরে মুহাক্কিকৃদের এই মাयহাব অবগত নন बে，＂প্রज্যেক বর্ণন্রাকারীর বর্ধিত বর্ণনা গ্রহণযোগ্য নয়। বরং সিক্বাহ রাবীর
 কারণ）থেকে পবিত্র থাকে।＂তাছাড়া আলোচ্য হাদীসটি মান্যঙ্ সনদে বর্ণনাকারী（আবূ আয়েশা）সিক্বাহ নন，বরং মাজহুল। আর মাজহুলের বর্ধিত বর্ণনা ঐকমত্যে মাক্ববুল নয়，গ্রহণযোগ্য নয়। यमि আমরা কিছুটা বিলম্ব করে এই মারফু‘ মাজহুল বর্ণনাকারী দ্ছারা গোপন করি তবুও বর্ধিতাংশ ইল্মাতে అযূय থেকে পবিত্র．হয় না।

> فان كنت لاتدرى فتلك مصيبة

وان كنت تدرى نالْمصيبة اعغظم
＂乡मि তুমি না জান তবে তা তোমার জন্য মুসিবত，
আর যদি তুমি জান তবে সেটা মহামুসবিত।＂
অতঃপর ইমাম মামদুহ ：山行；লিঢেছেন：
وا ما جواب ابق موسى فيحتمل انه تأدب مع ابن مسبود فاسند الاهم إليه مرة وكان عنده فيه حديث عن الني

 মারফু হাদীস সম্পর্কে ইলম জাছে। অथবা কঋনো হাদীসটি মার্যফু‘ হিসাবেও বর্ণিত হয়েছে।" (জఆয়াহির্থন নাক্কী ৩/২৯০)
 বর্ধিতাংশ সহীহ হওয়াটা প্রমাণ করতে চেয়েছেন। এরপর তিনি হাদীসটির সগ্গ্রহের সম্ভাব্যতা উন্মেখ করতে চেয়েছেন।
 মুহাদ্দিসের তা‘দিল (ন্যায়পরায়ণতা) ও তাওসিক্ব (সিক্ষাহ গণ্য করা) উল্দেঈ করেছেন। কিন্ভ आবূ आয়েশার তাদিল ও তাওসিক্ করা সম্পর্কে সম্পূর্ণ ছুপ থেকেছেন। এ পর্যায়ে কেবল আদ্দুর রহমান বিন সাবিত সিক্ধাহ হఆয়ার জন্য আবূ আয়েশার আলোচ্য হাদীসটি কি মারযু‘ হিসাবে সহীহ গণ্য হবে? অথচ আমরা আবূ আয়েশার মাজ্ছল হওয়াটা অথওনীয় ভাবে উপস্থাপন করেছি। আর ‘াদ্দুর রহমান় বিন সাবিতকে যদি সিক্ৰাহ গণ্য করি- তাহনেই কি আদ্দুর রহমান বিন সাবিত সিক্দাহ গণ্য করাতেই হাদীসটি বর্ধিতাংশ ‘ইল্ছাত ఆ Өযूय থেকে পবিত্র रয়ে যায়? কক্ষনো না, মারফু' বর্ধিতাংশে 'आदूর র্রহমান বিন সাবিত একक নन, বরং তিनि কয়েকজন সিক্মাহ রাবীর বিরোধী বর্ণনা করেছেন। সুতরাং "ইল্মাত ও ख্যুয থ্কে মুক্তি কিভাবে হতে পারে?
 লিVেছেন, এই মఆকুফ বর্ণনাখুলো মান্যু বর্ণনাটির সমর্থক। অথচ মওকুফ বর্ণনাঙলো দ্বারা মারফু‘ হাদীসটির সমর্থন করছে না। বরং মওকুফ বর্ণনাঔ্েো মারফু‘ বর্ণনাটির বর্ধিতাংশকে অথ্রহণযোগ্য করে। ${ }^{88}$ كما تقدم تقريره فتذكر

সাব্র-সংক্ষে: ইমাম বায়হাক্ষী , 龍-এর আলোচনার জবাবে ইমাম

 উপস্থাপন করতে চেয়েছেন (সিলসিলাতুল আহাদীসুস সহীহাহ হা. ২৯৯৭)।
 ফाলিল্মাহিন হামদ।-অনুবাদক।

निতাষ্তই হয়রানীমূলক। আমাদের উপরোক্ক পর্यালোচনা যা ইমাম মামদুহ'র জবাবে লেখা হয়েেছ, এটা মার্रা 'সুনানে কুবরা’'-র জবাবে ‘জওয়াহারুন নাক্টী’-র উপস্থপপনা খधিত एল। आমরা ‘জাওয়াহার্রন নাক্টী’-র শ্বর্পপ পরিপূর্ণরূপে ‘তানক্ְীদুশ জাওয়াহেন্ন’ প্রকাশের মাধ্যমে সুস্পট্ট করন। انشاء النة تعالل

প্রশ্ন - ২ब এটা তো প্রমািিত হয়েছে যে, আবূ আয়েশান হাদীস মারফু’ হিসাবে সহীহ নয়। বরং সহীহ হল, এটি ‘আयুझ্মাহ ইবনে মাস"উদের উক্তি। কিন্তু ইমাম আলাউদ্দীন , 进方 প্রমুখ্খ नিখেছেন: এটা এমন এক উক্ধৃতি যার মধ্যে রায় ৫ ক্বিয়াস নেই। সুতর্যাং এই উख্তিটি एকুমের দিক থেবক মারষু"।
 কেননা এর মধ্যে রায় ও ক্ফিয়াস অন্তর্ভূङ্ত। এখানে সাनাতুল জানাयার চার তাক্বীরের সাথে সালাতুল ‘দদাইনের তাকবীরের ক্বিয়াস করা হয়েছে। आবূ আয়েশান্ন হাদীসে تكبيرة على الْ বাক্যাটি সেটাই প্রমাণ করে।


 -বাতিল হল।" এর স্বপক্ষে দলিল উন্লেখ করেছেন "সাত তাকবীর এবং সাত থেকে কম বা বেশীী হওয়া রায় ও ক্বিয়াসের্র দৃষ্টিতে ভিন্ন কিছু নয়।" অथচ এটা সহীश নয়। কেনना রায় ও ক্বিয়াসের দৃষ্ঠিতে ‘ঈদাইনের তাকবীরের ক্দিয়াস জানাयার তাকবীর ঘারা হতে পারে। যেভাবে ‘ঈদাইনের তাকবীরে রফ‘উল ইয়াদাঈন করা ক্যিয়াস জানাযার তাকবীরেরে রফউল ইয়াদাঈন ঘ্মারা হাম্বলীদের নিকট গ্রহণযোগ্য। সুতরাং এ ব্যাপারে পার্থক্য থাকাটা সুস্পষ্ট হল। তবে হা, यে সাহাবীগণ : বার তাকবীর্রের বর্ণনাকারী - তাঁদদর উদ্ধৈতির মধ্যে রায় ও ক্টিয়াস পাওয়া যায় না। কেননা বারো তাকবীরের অন্য কোন ক্পিয়াসী আমল নেই। আর यদি ধরে নিই, ইবনে মাস"উদের এই উক্তি হুকুমগত মারঙু‘-তবুও এটি বারো ঢাকবীরের মোকাবেনা করতে পারে না। কেননা এটি বাষ্তবিকই মার্যু‘।

তাহাড়া মুখতালিফ ফীशি'র (বিতর্কীত) মাসআলাতে সাহাবীमের টদ্ধৃতি মারষू হাদীস বলাটা ভুল।

প্রশ্ন - ২u ইমাম ইবনুল হ্মাম, ইমাম আলাউদ্দীন, হাক্যে যায়নায়ী
 উপস্থাপন করেছেন। এর কারণ কি? এ ব্যাপারে কি আর কোন মারফু‘ হাদীস নেই? নাকি এই লোকেরা অখ্রহণযোগ্যতান জন্য হাদীসটি উপস্থাপন কর্রেন না?
 ইমাম তাহাবী , यlll 'শরহে মাআনিল আসার’-এ বর্ণিত হয়েছে। কিন্ত পূর্ব্রেক্ত ইমামদের কেউই তা উপস্থাপন করেন নি। অথচ এ লোকেরা ব্যাপকভাবে চাঁদের লেখনীতে 'শরহহে মা‘আনিল আসার’-এর বর্ণনাটি উল্gেথ করে থাকেন এবং বিরোধীদের মোকাবেলায় দলিল হিসাবে উপস্থাপন করেন। যা থেকে বুঝা যায়, উক্ত ইমামগণ তাহাবীর অপর হাদীসটি দनिन হিসাবে গ্রহণ কত্রেন নি। কেনनা হাদীসটি য‘্যীফ ও দলীলের অযোগ্য। তাহাবী বর্ণিত হাদীসটি হন :

 حدثين بعض أصحاب رسول اللّ أربعا وأربعا تُم اتبل علينا بوجهه حين أنصرف تال لا تنسوا كتكبير الْحتائز وأشار بأصابعه وقبض إبْهامه
 ঈদের সালাত পড়ালেন। তিনি চার চার বার তাকবীর বলললেন। অতঃপর সালাত শেষ করে আমাদের দিকে মুখ করলেন ও বললেন: ভুলো না, ঈদাইনের তাকবীর জানাযার তাকবীীরের ন্যায়। তিনি নিজেরে বৃদ্ধাুুলি বহ্ধ করে চার আাুুল দ্রারা ইশার্রা করলেন।"

হাদীসটি य'ड़ीফ হবার কারপ হলં, এর সনদে ওয়াদ্মীন বিन 'আতা আছেন। যার সম্পর্কে ইমাম আলাউদ্দীন হানাयী , 恔 ‘জাওয়াহারুন নাষ্কী’ কর্মা-৬
(১/২৯)-তে লিখেছেন: ها 1 "তিনি य’য়ীফ।" তাছাড়া এর সনদ̆ ক্ধাসেম বিন "আক্দুর রহমান আছেন। যার সম্পক্কেও ইমাম আলাউদ্দীন হানাফী নিজের কিতাব ‘জাওয়াহার্ন নাক্দী’ (৬/১৪)-তে লিখেছেন: واما القاسم فقد تال ابن حنبل يروى عنه على بن يزيد اعالي
 عن الثقات الْمقلوبات حت يسبق إلَى القلب انه كان الْمعتمد لَها
 'আলী বিন ইয়াयীদ অদूু অদ্রুত হাদীস বর্ণনা করেছেন। আর আমার ধারণা, তিনি এই হাদীসখলো ক্বাসিমের কাছ থেকে বর্ণনা করেছেন।
 হাদীস বর্ণনা কর্রতেন এবং সিক্দাহ রাবীদের থেকে মাক্ৰলুব ${ }^{84}$ হাদীস বর্ণনা করতেন। আমার মনে হয় তিনি ইচ্ছাকৃতভাবে এমনটি করতেন।"

সুতরাং তাহাবী বর্ণিত এই হাদীসটির সনদে ওয়াঘীন বিন ‘আতা য’য়ীফ ও ক্ধাসেম বিন মুহাম্মাদের যখন এই দুর্দশা, তখন কিভাবে সেটা গ্রহন করা যাবে? তাছাড়া হাদীসটিতে কেবল চার চার তাকবীর হয়তো টভয় র্যাক'আতের ক্বির্আতের পূর্বে ছিল। কিংবা প্রथম রাক'আতে ক্রিরাআতের পূর্বে এবং দ্বিতীয় রাক‘আতে ক্ৃিরআতের পরে বর্ণিত হয়েছে। আর $৭$ (সংশয়ের) কারণেই হানাফীদের কাছে হাদীসটি গ্রহণযোগ্য নয়। والله تعالى اعلم

यদি কেউ বলে, ইমাম তাহাবী هذا حديث حسن الاسناد وعبد اللة بن يوسف ويَحيى بن حمزة والوضين والقاسم كلها اهل رواية معروفون بصحة الرواية
"এই হাদীসটির সনদ হাসান। তাছাড়া আব্দুল্মাহ বিন ইউসুফ, ইয়াহইয়া বিন হামযাহ, ওয়াদ্বীন ও ক্দাসিম এরা সবাই ‘আহলে রেওয়ায়াত’ ও সহীহ বর্ণনাকারী হিসাবে প্রসিদ্ধ ।"

[^24]

 বিন ‘আতা ও কাসিমের অবস্থা সম্পক্কে জনলেন, তখন স্তনদে উক্ত দুই
 হাদীস বর্ণনা করেন নি। এমনকি (হাদীসটি শক্তিশালী করারার) অন্য কোন পচ্হাও অবলম্ধन কর্রেন নি। সুতद্রাং কিভাবে হাদীসট্টিকে হাসান হিসাবে
 খুবই প্রণিধানযযাগ্য। তিনি চাঁ্র ‘মিনহাজুস সুন্নাহ’-তে ইমাম তাহাবী সম্পক্কে লিছেছেন:
ليست عادتث نقد الْحديث كنقد أمل العلم وِلهذا روى في شرح معانِي الآثأر



"হাদীসের আলেমগণ যেভাবে হাদীসের উপর্র তানক্ষীদ করেছেন
 তিনি ‘শরহে মা‘আনিল আসার’-এ বিভিন্ন রকম হাদীস বর্ণনা করেছেন যা একটিকে অপরঢির উপর প্রাধান্য দেয়। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ক্ধিয়াস দ্যারা প্রাধান্য দিয়েছেন ও সেটাকে দলিল গণ্য করেছেন। অথচ এর
 হাদীস বর্ণনাকারী, ফক্টীহ ও আলেম- কিন্নু হাদীসের আলেমদের ন্যায় সনদ সম্পর্কীত বিজ্ঞতা রাথেন না।"

প্রশ্ন - २Q যখন ইমাম তাহাবীর হাদীসের এই দশা এবং আবূ আয়েশার হাদীস মারফু‘ হিসাবে সহীহ নয় বরং ইবনে মাস‘উদের উক্তি হিসাবে সহীহ। আাবার এই উক্তিও রায় ও ক্ְিয়াসের অন্তর্ভূক্ত। তাহলে ছয় তাকবীরের প্রমাণ কি?
 নয়। ইমাম বায়হাক্বী (সুনানে কুবরা ৩/২৯১/৬৪০৬) লিখেছেন:

"বারো তাকবীর সষ্ষলিত মুসনাদ হাদীসের উপর আমল করাই উত্তম, আর যুসলিমদের আমল এরই উপর আছে।"
 তাকবীরের উপর আমল করা বেশী উত্তম।"

ইমাম শওকানী, , 山ls
واربحَح هذا الاتقوال اولِها فـ عدد التكبير ون مُحل القراءة
"(দশটি) উক্তিশুলোর মধ্যে প্রাধান্যপ্রাণ্ত হন, ক্দিরजাতের পৃর্বে (সাত ও পাঁচ বার) ঢাকবীর বলা।" (নায়লুল আওতার ৬/১০)

 পেকে বার্রো ঢাকবীর সংক্রাब আল্লেচনাইুঝই উল্gেখ ক্রলাম।-অনूবাদক]

## ছয় তাকবীরের দলিলসমূহের আরো বিষু বিদ্লেষণ

－जनूनाम ఆ সष्षनः жायान आइমाम














शाদীস－38
 صلى بنا الني قال لا تنسوا كتكبير النجنائز وأشار بأمابعه ولجض إبنهامه ＂আদ্দুর র্হমান আল－ক্ণাসিম বলেন，আমাকে কিছু সাহাবী বলেছেন：
 তাকবীরসহ）চার চার বার তাকবীর বললেন। অতঃপর সানাত শেষ করে আমাদের দিকে মুখ করলেন ও বললেন：ভুলো না，ऑদাইনের তাকবীর জানাयার তাকবীরের ন্যায়। তিনি নিজের বৃদ্ধাগুলি বক্ধ করে চার জञুল দ্বারা ইশারা করনেন।＂（ঢাহাবী ২／8৩৮ পৃ：）

জ্রবাবঃ প্রথমত，এর সনদে ওয়াঘীন বিন＂আতা একজন র্রুটিযুক্ত হাফ্ফে（হাদীস মুখস্থকারী），যেভাবে হাফেय ইবনে হাজার ，山lt স সুস্পষ্ট করেছেন（তাকৃরীব পৃ：৩৬৯）। ইমাম জাওयাকানী ，，进方 বলেছেন： হাদীসটি দूर्বল，ইবনে সাআদ य‘়ীফ বনেছেন এবং আবূ হাতিম বলেছেন：يعرف وينكر তিনি পরিচিত ও পরিত্যাজ্য। ইমাম ইবনে ক্ানি‘
, 颫 কেবল একঢि রেওয়ায়াত आঢে এবং সে মুনকার ও গায়ের মাহফুय। जাক্ধীদার্র দিক থেকে সে ক্বাদর্রিয়া। (মীयान 8/৩৩৪পৃ:. তাহযীবুত তাহयীব ১১/১২০পৃ:, তাহयীবুল কামাল q/৪৫৮)

ইবনে ডুর্কিমানী হানাফী , [জাওয়াহির্নন নাক্কী ১/১১৮, ৩/৮৭ পৃ:]
(অতঃপর সনদদ বর্ণিত) ওয়াদ্জীনের উস্ঠাদ ‘আব্দুর র্রহমান ক্ষাসিম


 الثقات النّعلوبات ستي يسبق الى القلب انه كان الْمعتمد لَها


 সাহাবীদের :* থেকে মু‘দাল হাদীস বর্ণনা করত। ঢাছাড়া সিকৃাহ র্রাবীদের থেকে মাক্ধুব রেওয়ায়াত করত। তাছাড়া মনে হয় সে এটা ইচ্ছাকৃত করভ।"(জাওয়াহিরুন নাক্ধী ২/১৪ शৃ:)

 ৮/৩২৩পৃ:, ইমাম যাহাবী ‘মীযান’ ৩/৩৭৩ পৃষ্ঠাতে উল্gেখ করেছেন। সর্বোপध্রি হাদীসটি य‘త़ीए।


 أبو عبد الرحمن صاحب إِي أمامة ، و هو صدوق حسن النحديث



[^25]ऊদের্গ সালাচ厄 বার্রে চাকবীর্রে প্রयাণ $\forall 9$
 সरीহाহ श. ২৯৯৭)






















দ্বিতীয়ত, বর্ণনাট্তিতে প্রত্যেক র্রাক'আতে চার তাকবীরের বর্ণনা আছছ। এ পর্যায়ে মুহতারাম লেখক কৌশল করে বক্ধনীর (ব্রাকেটের) মধ্যে লিখেছেন "ক্সকু'র তাকবীব্রসহ"। অथচ এই শেমোক তাকবীরের্র কथা
 সালাতের অতিরিক্ত তাকবীব্র সস্পকে বিবরণ দেয়া। মুহতারাম লেখক নিজের পক্ষ থেকে রুকু'র ঢাকবীর অতিরিক্ত উল্লেখ করেছেন। অথচ হাদীসের মতনে জা উল্gিখিত হয় নি। তাছাড়া হানাফীপণ ত্বিতীয় র্রাক‘আত
 গত इয়েছে।-অনুবাদক।

সম্পকে এই उজরও পেশ করত্তে পারতেন যে, এখানে অতিরির্ত তাকবীরঙলো ক্বিরাজাত্রে পরে বলা হয়। অতঃপর রুকুঁর তাকবীর বলে রুকুতে যেতে হয়। কিন্ন প্রথম রাকআতত সম্পর্কে এমনঢ় বলা হয় না। কেননা তাদের মতে প্রথম রাকআততের অতিরিক্ত তাকবীর ক্পিরাআতের পุর্বে।

তৃতীয়ত, আনওয়ার সাহেবের মতে (হানাফীদের ‘দদের সালাতে) প্রথম রাক'আতের সানার পর এবং দ্বিতীয় রাক‘আতের র্পকু'র পূর্বে অতিরিক্ত তাকবীরণলো প্রযোজ্য (পৃ:৮৫৩)। অথচ হাদীসের মতনে এটি নেই। মোটকথা এই य'়ীী হাদীসটির উপর (হানাফী মাযহাব অনুযায়ী) आমन করার নিকটতম পূর্ণতা নেই।
 इল, তিসি অनেক বড় एক্টীহ হলেও হাদীস বিশেষষ্ঞদের নীতিংত সোহবাত পান নি। ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ, ilis লিখেছেন:




"হাদীসের आলেমগণ যেভাবে হাদীসের উপর তানক্দীদ করেছেন ইমাম তাহাবী :山ll ঐ তানক্ְীদের পন্থা অবলম্বন করেন নি। এ কারণে তিনি ‘শরহে মা‘আনিল আসার’-এ বিভিন্ন রকম হাদীস বর্ণনা করেছেন যা একট্টেকে অপরঢির উপর প্রাধান্য দেয়। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ক্বিয়াস দ্বারা প্রাধান্য দিয়েছেন এবং সেটাকে দলিল গণ্য করেছেন। অথচ এর
 হাদীস বর্ণনাকারী ফক্কীহ ও আলেম- কিন্ভु হাদীসের আলেমদের ন্যায় সনদ সম্পর্কীত বিজ্ঞতা রাখেন না। (মিনহাজুস সুন্নাহ 8/১৯৪)

शबनीস-2g






 আশ ফिতর ४ ‘দूल आयহাত কয়টি তাকবীর বলতেন? आবূ মূসা आল-

 আবূ মূসা 高 বनलেনः যখন আমি বসরাতে ছিলাম তখন এভাবে তাকবীর বলতাম। আবূ আয়েশা বলেন: আমি আবূ মূসাকে 滴 জিজ্ঞাসা করার্ সময়
 হाদीग জाबत्र জाइलে হাদীग পৃ:৮88)

জবাবः প্রথমত, आপনাদের মত হল ছয় তাকবীর বলা। অथচ বর্ণনাট্টিতে আট তাকবীর বনা প্রমাণিত হয়। এই আপত্তির জবাবের জন্যে আপনারা ব্রাকেটে লিছেছেন "রুকু'র তাকবীরসহ"। অথচ হাদীসটির বাক্য তা খ্তন করে।

কেননা আবূ দাউদ ও মুসনাদে आহমাদের শব্দ হল تكبيرة على كتكبيرة على الْحنائز जर्थाৎ : जानायाর মত চার তাকবীর হতে হবে। আর কে এটা জানে না যে, সালাতুল
 "এতে চারটি তাকবীর বর্ণিত रয়েছে। এরমধ্যে একটি তাকবীরে তাহর্রীমার জन্য ও তিনটি অতিরিক্ত তাকবীর হিসাবে বর্ণিত হয়েছে। (দারসে তিরমিযী ২/৩১৪ পৃ:)

হানাফী আলেম সর্যক্রায খাঁ বলেছেন: "একটি তাকবীরে ঢাহরীমা এবং তিনটি অতির্রিক্ত।" (খাযায়েনুস সুনান ২/১৭৯ পৃ:)

এই পর্যায়ে বিবেক থেকে প্রশ্নের উদয় হয়, প্রথম রাক'আতে না হয় তাকবীর্রে তাহরীমা যूক্ত করে চারটি তাকবীর দেখান গেল, কিন্ু দিতীয় রাক‘আতে তো তাকবীরে তাহরীমা নেই। সেখানে কোন অর্থ হবে?

প্রকৃত্পক্ষে হানাফীদের দলিল বাতিল। এটি আট তাকবীরের দনিল হতে পারে, কিন্ট কোনভাবেই ছয় তাকবীরের দলিল নয় ${ }^{88}$

দ্বিতীয়ত, এখানে উল্লেখ নেই প্রথম রাক'আতে কিিব্রাজাতে পূর্বে এবং দ্বিতীয় রাক'আতে ক্পিরাআতের পরে অতিরিক্ত তাকবীরণুো বলতে হবে। তাছাড়া এটিও বর্ণিত হয় নি যে, প্রত্যেক রাক'আতে চার চাজ্রটি তাকবীর বলতে হবে। বর্ কেবল জানাযার ন্যায় চার তাকবীর্রের কথা উল্লেথ ক্রা रয়েছে। आর জানাयার সালাতে তো রাক আত থাকার প্রসহ্ইই নেই। यদি জাनাयার সালাতের ন্যায় চার্র তাকবীর বলা হয় তাহলে সম্পুর্ণ ঈদের সালাতে সর্বমমাট চার তাকবীর বলতে হবে। आপনার্রা এর মধ্যে প্রথম রাক‘আতে তাকবীরে তাহরীমাকে বের করে নিয়েছেন যেভাবে তাক্ষী উসমানী ఆ সরক্রায সাহেব করেছেন। আবার आনওয়ার সাহেব র্কক্র তাকयীরকে বের কর্রে নিয়েছেন। সুতরাং অবশিষ্ট থাকল কেবলই দু"টি তাকবীর। সুতরাং তাদের দেয়া ব্যাখ্যা ঘারা প্রত্যেক রাক‘আতত অতির্রিক্ত দু’টি করে তাকবীর দিলেই সর্বমোট চারটি তাকবীর বলার দাবী পূর্ণ হয়।
82. आফসোস বাংनাদেশের্র একজন সালাফী आলেম ছয় তাকবীরকে সমর্থন দিয়েছেন এবং এ সম্পরে হানাঝীদের দেয়া প্রথম রাক'আতে চাকবীরে তাহর্রীমা এবং দ্বিতীয় রাক'আাতে র্কুর তাকবীর যোগ করে ব্যাথ্যা অ্রহণ করাকে সঠিক হিসাবে
 মাসাढ্যেল (ঢাকাঃ জায়েদ মাইব্রেরী, সেপ্টে’ ২০১১) পৃ: ৫০l অথচ হানাফীগণ প্রথম রাক‘আতে তাকবীরে তাহরীমার পর সানা পাঠ করেেন। অতঃপর ক্পিরাজাতের পৃর্বে পর্রপর তিনটি অতিরিক্ত তাকবীর দেন। या সুস্পষ্টভাবে তাকবীরে চাহরীমা থেকে সানার জামলটি দ্ঘারা পরবর্তী তিনটি তাকবীরের অতד্রতা প্রমাণ করে। যা কখনই চার তাকবীর বলার সমর্থনে পেশ করা যায় না। यमि তর্কের্ন খাত্রিনে গণ্য কর্না হয়, তবে ক্ৃিরাআত শেশে রুককু‘্য তাকবীর কেন গণना করা হবে না? কেননা দ্বিতীয় রাক‘অতের ক্ষেত্রে হানাকীগণ র্কক্'র তাকবীর্যস চার তাকবীর গণ্য করেন। অথচ জানাযার সালাতে কোন রুকু‘ নেইসুত্রাং এই ব্যাখ্যারও সুযোগ নেই। আশাকরি মুহতারাম নেখক এ পর্যায়ে মুক্ত মন নিয়ে বিষয়টি চিন্তা কর্নবেন।-অনুবাদক।

 দিनি निड্যেছ্ছে- या হাদীসের মতনের তাহ্রীশ (বিকৃতি)।

 $0 / 289)^{10}$






 ৬/১৩৮ পৃ:)




সুত্রাং বর্ণনাঢিতে কমবেশী কন্গা হয়েছে। অতএব বর্ণনাঢি মাজ্शল
 তাকবীর হাদীসঢি ঘার্যা ্রমাণিত হয় না।

[^26]शादीস－08
 يكبر في العيدين أربعا وأربعا سوى تكبية انية الافتتاح
＂মাকহৃল বর্ণনা করেছেন，হ্যায়ফা ও আবূ মসূা 流－এর্র বার্তাবাহক আমাকে বলেছেন：রসূলুল্নাহ ，দুই ‘ঈদের দিন（রককু＇র তাকবীর্রসহ）চার চার ঢাকবীর বল大্নে। তবে তাকবীরে তাহরীমা ছাড়া।＂（তাহাবী পৃ： 8৩৯，হাদীস আওর আহলে হাদীস পৃ：৮৪৫）

জবাবঃ প্রথমত，র্ককু＇র তাকবীরসহ－এর ব্যাখ্যা পৃর্বে গত হয়েছে।
ব্বিতীয়ত，巨যায়ফান্র বার্তাবাহক উহ্য রয়েছে। পূর্বের সনদত্তিতে জেনেছি তিনি আবূ আয়েশা একজন মাজহ্ন রাবী।

তৃতীয়্তত，সनদটিতে মুহাম্মাদ বিন যায়েদ আল－ওয়াসিতী－বিভিন্ন সূত্রে তাঁর আদাनত ब্রমাণিত। ঢাँর ছাত্র না‘য়ীম বিন হাম্মাদ। তিনি আবূ হানিফার চরম বিরোধী। ইমাম আবূ হানিফা ；岗宗－কে খধ্তনে বর্ণিত রাবী। यथन ইমাম आবূ হানিফার প্রশংসা © মর্याদার্ কथा বলা হতো，তখন ना‘্যীম বিন হাম্মাদ তাঁর দোষঞুো বলতেন। তিনি জাল হাদীস বর্ণনা করতেন।（দ্র：মাক্বামে आবূ হানিফা পৃ：১৪৭；হিদায়াহ－উলামা কী আদালত মেঁ পৃ：১৫০）

এই আপত্তির জবাব কখনই এটা নেই যে，আলেমরা তাকে এ্রহণ করনেই তার গ্রহণযোগ্যতা চনে আসে। এ সম্পকে উজ্ঠাদ ইররশাদুল হক্ধ
 পর্যালোচনা＂বইটি পড়ুন।

পূর্বোত উদ্ধৃতি উপস্থাপনের উদ্দেশ্য হল，ম্য়ং দেওবদ্দীগণ যে বর্ণনাকারীকে কাষयাব ঘোষণা করেছেন－আবার তারাই তার হাদীস ঘ্ঘারা দলিল নিয়েছেন। তাঁদের মজ্ঞা হওয়া উচিত। অর্থাৎ দেওবন্দীগণ কেবল সহীহ হাদীসের অনুসারীদের খধ্নের উদ্দেশ্যেই তাদের নিকট মাতরুক， কাययाব ও গাক্রের সিক্ধাহ রাবীর হাদীস উল্মেখ করতেও পিছপা হয় না। ．．．．মূলত হাদীসটি মাজহুল বর্ণনাকারীীর জন্য য＇ड़ीফ এবং হানাফীদের মতের নিকটতর সমর্থকও নয়।
'দ্রের সাनাতে বার্রে তাকবীর্রে প্রমাণ
\$0
शाদীস-8:
عن علقمة والأمود بن يزيد قال كان بن مسعود جالسا وعنده حذيفة وابير
موسى الانشعري لسالمها سعيد بن العاص عن التكبير في الصلاة يوم الفطر

 ثُ يقوم في الثانية فيقرا
"আলক্ধামাহ ও আসওয়াদ বিন ইয়াযীদ বলেছেন, একবার "আদ্দুল্মাহ ইবনে মাস‘উদ বসেছিলেন। তাঁর কাছে ঘৃযায়ফা ও আবূ মূসা আশআরী
 ‘ঈদুল আयহার সালাতের তাকবীর সস্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। একজন বললেন ऊँকে জিজ্ঞাসা কর, অপরজন বললেন ঢাঁকে জিজ্ঞাসা কর।

 বললেনः চার তাকবীর বলবে (তাকবীরে তাহর্রীমাসহ)। অতঃপর ক্বিরাআত করো এবং র্কক’ কর। এরপর দ্বিতীয় র্রাক‘আতের জন্য দাঁড়াও। অতঃপর ক্দিরাজাত কর এবং চার তাকবীর বল (রুকু'র তাকবীরসহ) ক্পিরাজতের পর।" (মুসান্নাফ্ "আব্দুর রাষ্জাক্দ ৩৯৩ পৃ:, হাদীস জাওর আহলে হাদীস পৃ:৮৪৬)

জবাবঃ প্রথমত, হাদীসটিতে জাট তাকবীরের বর্ণনা এসেছে। অথচ आনওয়ার সাহেব তাঁর মাयহাবে পক্ষ একে ছয় তাকবীর হিসাবে গ্রহণ কর্রেছেন। মूহতারাম সংশয় নিরসণের্র জন্য বধ্ধনীর মধ্যে প্রথম র্রাক‘আতের ক্ষেত্রে "চাক্বীীরে তাহর্ীীমাসহ" এবং দিতীয় র্রাক'আতে "রুকু'র তাকবীরসহ" বাক্যఠলো যোগ্য কর্রেছেন। অথচ মূল আর্রী মতনে তা নেই।

দ্বিতীয়ত, সনদট্তিতে আবূ ইসহাক্ বর্ণনাকারী মুদাপ্পিস। ${ }^{\text {® }}$ হাফ্যি


[^27]مشهرر بالتدليس وهو تابعى ثقت وصفـ النسائى ....
"তিनि थ্রসিদ্ধ সিক্ধাহ তাবে'য়ী - ঢাঁর মूদাল্দিস হఆয়ার ব্যাপারে ইমাম নাসায়ী প্রমুঈ বর্ণনা দিয়েছেন...।" (তাবাব্ধাতে মুদাল্পিসীন পৃ:৪২).

কিষ্ঠ রর্ণনাটি তাহদীস সুস্পস্ট নয়। এ কারণে হাদীসটি যয়ীফ।

शादोग-ब
حدثنا مُحمد بن عبد الله النحضرمي ثنا مسروق بن الْمرزبان ثنا بن أبي زائدة

عن كردوس قال أرسل الوليد إلى عبد الله بن مسمود وحذيفة وأبي مسعود


 المفصل تُم يكبر أربعا يركع في آخرهن فـلك تسع في الُعيدين فسا أنكره واحد
"ক্ুরদাউস : মাস‘উদ, হুযায়ফা ও আবূ মূসা আশ'আরী তৃতীয়াংশের পর খবর প্ৗীছালেন, এটা মুসলিমদের "そদের দিন, এতে সালাতের পদ্ধতি কি? এই বুযূর্গগণ বললেন, আবূ 'আদ্দুর্র রহমান (ইবনে মাস‘উদ) *-কে জিজ্ঞাসা কর। তখন বার্তাবাহক তাঁর কাছে জিভ্ঞাসা কর্নল। তখन তিনি দাঁড়িয়ে চার তাকবীর (তাকবীরে তাহর্রীমাসহ) বললেন। অতঃপর সূরা ফাতিহা ও মুফাসৃসাল সৃরাগুলোর কোন একটি পড়লেন। অতঃপর তাকবীর দিয়ে রুকু'তে গেলেন। ফলে তা পাঁচ তাকবীর হল। অতঃপর দাঁড়িয়ে অতঃপর সূরা ফাতিহা ও মুফাস্সান্
"এই হাদীসের সনদ সহীহ মুসলিমের শর্তাধীনে সহীহ।... (পৃ: ৬১)" এই সনদট্ত্তে সুফিয়ান ও আবূ ইসহাক্দ মুদাল্মিস রাবী এবং মতনটি বারো তাকবীরের বিরোধী। আমরা পূর্বেই জেনেছি, মুদাল্দিস বর্ণনাকারীদের সহীহ বুখারী ও সহীহ
 গ্রণ্যোগ্য নয়। সুতরাং এই বর্ণনাটিও য‘’ীীফ। -অনুবাদক।

সূরাখ্ডলোর কোন একটি পড়লেন ও চারটি তাকবীী বললেন। যার্গ মধ্যে শেষ তাকবীরটি বলে রুকু’তে গেলেন। ফলে ‘ऊদে নয়tি তাকবীর হন। তখন ঐ বুযূর্গদের কেউই তা অস্বীকার করলেন না। (মू'জামুত তাবারানী ৯/৩০২, মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বাহ ২/১৭৩ পৃ:(*)

জबাবঃ সনদট্তিতে আস‘আস বিন সওয়ার য'ड़ীফ রাবী। या ইমাম ইয়াহইয়া, ইমাম आহমাদ, ইমাম নাসায়ী ও ইমাম দারাকুতনী স্পষ্ট করেছেন। (তাহযীবুল কামাল ১/১৭০) তার উস্ঠাদ কুরদাউস সম্পর্কে পরবর্তী ৮ নং হাদীসে বিবরণ আসবে। মূলত হাদীসটি य‘’ীীফ।

## शাদীস-৬:

عبد الرزاق عن بن جريج عن عبد الكرينم بن المدارق عن إبراهيم النخعي عن علقمة بن فيس عن الاسود بن يزيد : عن بن مسمود في الاولى هـس تكبيرات بتكيرة الر كعة وبتكبيرة الاستفتاح وفي الر كعة الانري أربعة بتكبيرة الر كعة
"আাদ্লুল্লাহ ইবনে মাস"উদ 圱 থেকে বর্ণিত হয়েছে, "ঈদের সালাতে প্রথম রাক‘আতে পাঁচ তাকবীর- র্রকক‘ ও তাকবীরে তাহরীমার তাকবীরসহ এবং দ্বিতীয় রাক‘আতে চার তাকবীর- রুকু‘র তাকবীরসহ।" (মুসান্নাফে আদ্দুর রাষ্জাক্ব ৩/২৯৩পৃ:)
©2. ড. খোক্দকার आ.ন.ম. आাদ্দু




 তাকবীর্রের সহীহ মার্‘ হাদীসের বিরোধী হఆয়াই হাদীসणি গহণযuাগ্য নয়। जन্যাना সাক্ষ্যে ভিত্তিচে হাদীসणি্য মান কেবলই মওকুফ। বाরো ঢাকবীর্রের
 সন্দেহযুক্ত হাদীস কিভাবে খহণলোগ্য হবে? (অনুবাদক)

बবাবঃ এই সনদঢ্রিতে ইবনে জুরায়জ বর্ণনাক্সরী মুদাল্মিস। ইমাম
 (তাবাক্বাতুল মুদাল্পিসীন পৃ: 8১)

সনদটি ঢাহদীসর্রপে (হাদ্দাসানা/জাখবার্ননা শব্দে) বর্ণিত হয় নি। বরং মু'আন‘আন ('জান শব্দে) বর্ণিত হয়েছে। বর্ণনাটি 'আব্দুল কান্রীম বিন আল-মুখরাক্ধ থেকে উদ্ধৃত হয়েছে। এই ‘আদ্দুল্গ কারীম মাতরুক রাবী। যেভাবে হাক্যে ইবনে হাজার , int লিসানুল মীযানে (২/১৭৩ পৃ:) হাবীব বিন মুখান্নাফের বিবরণে লিখেছেন : ‘আদ্দুল কারীমের বর্ণনাটি ইবরাহীম নাখয়ী থেকে বর্ণনা করেছি। আর ইবরাহীম নাখয়ী ‘আলক্̨ামাহ থেকে বর্ণনা করেছেন। মুহাদ্লিস 'আদ্দুর রহমান বিন মাহদী বলেন: আমাদের সাথীগণ (মুহাদ্সিসগণ) ইবরাহীম নাখ‘য়ী থেকে আলক্বামাহর শোনাটা অস্বীকার করেন। (মারাসীলে ইবনে আবী হাত্মি পৃ: ৯)

যে বর্ণনাত্তিতে ইনক্৭াতা (সনদের বিচ্ছিন্নতা) হওয়া ছাড়া তাদলীসও রয়েছে এবং সনদে একজন মাতরুক রাবী আছেন- সেটি কঠিনভাবে যड़ীফ হওয়ার ক্ষেত্রে আর কিভাবে আপত্তি থাকতে পারে?

श1मीস - 98
عبد الرزاق عن الثوري عن ابي إسحاق :


"আলক্বামাহ ও আসఆয়াদ বিন ইয়াযীদ থেকে বর্ণিত হয়েছে,
 (তাকবীর তাহরীমাসহ) ক্বিরাআতের্গ পূর্বে। অতঃপর তাকবীর বলে র্থকু'তে যেতেন। দ্বিতীয় রাক‘আতে প্রথমে ক্বিরাআত করতেন, অতঃপর ক্বিরাআত শেষ করে চার ঢাকবীর বলতেন (রুকু'র তাকবীরসহ) এবং রুকৃ‘ করতেন।" (মুসান্নাফে ‘আব্দুর রাজ্জাক্দ ৩/২৯৩ পৃ:, তাবারানী কাবীর ৯/৩০৪ পৃ:)

बবাব \& প্রথমত, তাকবীরে তাহরীমা বা রুকু'সহ এর জবাব একাধিকবার দেয়া হয়েছে। পূণরাবৃত্তির প্রয়োজন নেই।

দ্বিতীয়ত，সনদটিতে ইমাম সুফিয়ান সওরী মুদাপ্দিস এবং বর্ণনাটি মু＇আন＇আন। সুতরাং হাদীসটি য‘য়ীফ। ．．．．

शाদীস－৮－8
حدننا عحمد بن النضر الأزدي ثنا معاوية بن عمر ثنا زائدة عن عبد النملك بن

 فيبدأ فيقرأ نُم يكبر أربعا ير كع بياحدا ئراهن
＂কুরদাউস বর্ণনা করেছেন，＂আব্দুল্নাহ ইবনে মাস＂উদ＇ঈদুল আयহা ও ‘ঈूুল ফিতরে নয়টি তাকবীর বলতেন। তিনি সালাতের তরুতে （ $া ক ব ী র ে ~ ত া হ র ী ম া স হ) ~ চ া র ট ি ~ ত া ক ব ী র ~ ব ল ত ে ন । ~ অ ত ঃ প র ~ ক ্ ব ি হ া আ ত ~$ করতেন ও র্ককু‘ কর্ততেন। এরপর দ্বিতীয় রাক‘আতে যখন मাঁড়াতেন তখन ক্বিরাআত ঘারা ৩র্স করতেন। অতঃপর চার তাকবীর বলতেন এবং এর একটি ঘ্বারা র্ককু‘ করতেন।＂（তাবারানী－মু＇জামুল কাবীর ৯／৩০৪ भุ：）

জবাবঃ প্রথমত，হাদীসणিতে ‘আদ্দুন মালেক বিন ‘উমায়ের মুদাল্মিস রাবী। হাख্যে ইবনে হাজার ，龍 বলেছেন：তিনি তাদলীসকারী रिসাবে বিখ্যাত। या ইমাম দারাকুতনী ও ইবনে হিক্মান স্পষ্ট করেছেন। （তাবাক্বাতুল মুদাল্পিসীন পৃ：8১）

দ্নিতীয়ত，আদ্দুল মালেকের উস্তাদ কুরদাউস ইবনুল আব্মাস আস－সা‘লাবী। ইমাম আবূ হাতিম，刿；বলেছেন，তার ব্যাপার্রে আপত্তি আছে।（আাল－জারাহ ওয়াত－তাদীল ৭／১৭৫ পৃ：）
 তাকবীর’ বইটির্র ৬৬ পৃষ্ঠাতে উক্ত সনদে হাদীসটি উধ্দিशিত হয়েছে। তিনি লিখেছেন：হাদীসটির সনদ সহীহ। আাম্মামা নূরুদ্দীন হাইসামী বলেন：رحاله ثقات， ＂হাদীসটির সনদের সকল বর্ণনাকারী নির্ভরযোগ্য।＂অथচ आমর্যা পূর্বেই জেনেছি সিক্ধাহ বর্ণনাকারী মুদাল্মিস হলে সহীহাইন ব্যতীত অন্যান্য কিতাবের হাদীস＇আান घ্ঘाরা বর্ণিত হলে তা य’ड़ीए হिসাবে গণ্য इয়। এখানে＇আদ্দুন মালেক তাদলীসকারী। সুতরাং হাদীসটি গ্রহণযোগ্য নয়।（অনুবাদক）

হাফেয ইবনে হাজার ：山্যু；‘তাক্রীব’－এ（পৃ：২৮৫）তাকে মাক্বুল বলেছেন। অর্থাৎ তার সমর্থক বর্ণনার সূত্রে গহণযোগ্য অন্যথায় লাইয়ুনুল হাদীস।（তাক্বীীব এর মুক্ৃাদ্দামাহ）

কুরদাউস যেভাবে হাদীসের মতনটি বর্ণনা করেছেন তার কোন সমর্মক নেই। তাছাড়া এতে ‘আদ্দুল মালেকের ‘তাদলীস’ এবং কুরদাউস ＇মুতাকাল্পিম ফীহি＇হওয়ার কারণে য‘’্যীফ।

## হাদীস－৯。

حدثنا عحمد بن علي بن شعيب السمسار ثنا خاللد بن خحداش ثنا عيسى بن
يونس عن حريث［ عن المكم ］عن إيراهيم عن علقمة ： عن عبد الله أنه كان يصلي بعلد العيد أربعا
＂আব্দুল্মাহ ইবনে মাস＂উদ বলেছেন，‘ঈদে চারটি তাকবীর আছে， যেভাবে সানাতুল জানাযাতে আছে।＂（তাবারানী বাবীর ৯／৩০৫ পৃ：）

জবাবঃ প্রথমত，সালাতুল জানাयাতে চার তাকবীরের বেশীও রসূলের স্নন্নাত থেকে প্রমাণিত। ${ }^{48}$ তাছাড়া यদি．চার তাকবীর হয় তবে তা সম্পূর্ণ সালাতের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। যেহেতু হানাফীদের কাছেও ‘দদের সালাতে চার ঢাকবীর নেই，বরং তাদের মত হন ছয়টি অতিরিক্ত তাকবীর। সুতরাং এই বর্ণনাটি তাদের মতের পরিপূর্রক নয়।

দ্বিতীয়ত，সনদঢ্তিতে সুফিয়ান সওরী মুদাধ্ধिস বর্ণনাকারী এবং বর্ণনাটি মু＇জান＇জান। সুতর্যাং হাদীসটি য’য়़ীए।

## ${ }^{68}$ ．সरीश যুসলিম－কিতাবুল জাनाয়্যে।










## হাদীস - $20 \%$

حدثنا ييى بن عثمان قال حدئنا العباس بن طالب قال ثنا عبد الواحد بن
زياد عن أي إسحاق الثيبالين :

عن عامر أن عمر وعبد الله تكيرات خـس في الأرلى وأربع في الآخرة ويوالي بين القراءتين
 মাস"উদ -এর ঐকমত্য সিদ্ধান্ত হল, ঈদের তাকবীর নয়টি। পাচটি প্রথম রাক‘আতে (তাকবীরে তাহরীমাসহ) এবং চারটি শেষে (রুকু‘র তাকবীর্রসহ)। উভয় রাক‘আতে লাগাতার ক্বিরাআত করেন।" (তাহাবী 2/8৩৯ পৃ:)

बবাবঃ এই সনদটির আআ্সাস বিন তালিব বসরী মাতরুক র্রাবী (বিস্তিরিতিত দেখুন: মীযান ৩/২৪০ পৃ:)। তিনি মুহাদ্দিসদের নামে হাদীস চুরি করতেন।

शाদীস- 23 g
عن حَماد عن ابراهيم فـ حديث طويل : فأمحموا أمرهم على أن يُمعلوا النكبير على البنائز مثل الككير في الأضسى والفطر أربع تكبيرات فأمع أمرهم على ذلك
 দীর্ঘ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে -এ বাপারে ইজমা হয়েছে যে, জানাযার তাকবীর "Ђদের তাকবীরের মত তथা চার তাকবীর।" (তাহাবী ১/৩৩৩ পৃ:)
 সাহাবীর সাঙ্ষাৎ পান নি। (মারাসীলে আবী হাতিম পৃ: ৯)

[^28]তাছাড়া হাম্মাদ বিন আবী সুলায়মান ‘মুতাকাল্লিম ফীহি’। (দ্র: দ্বীনুল হক্ব ১/৩৯৫,৩৯৬ পৃ:)

সুতরাং মুরসাল হওয়ার সাথে সাথে য’য়ীফ।

## হাদীস - ১২?

أخبرنا عبد الرزات قال أخبرنا إسْماعيل بن أبي الوليد قال حدثنا خالد
الْحذاء :
عن عبد اللّ بن الْحارث قال شهلدت بن عباس كبر في حـلاة العيد بالبصرة
تسع تكبيرات وإلى بين القراءتين قال وشهدت الْ المغيرة بن شعبة فعل ذلك أيضبا
 ‘আব্বাসের ক কাছে গেলাম। তিনি বসরাতে ঈদের সালাতে নয়টি তাকবীর বললেন। উভয় রাক‘আতে তিনি লাগাতারভাবে (তাকবীর)
 - -এর কাছে গেলাম। তিনিও অনুরূপ করলেন।" (মুসান্নাফে "আব্দুর রাজ্জাক ৩/২৯৪পৃ:)
[সংযোজন ः খালিদ বিন মিহরান আাল-হিযা মুদাল্লিস। সহীহ বৃখারী ৩ সহীহ มूসলिম ব্যতীত अन्য কোন কিতাবে তাদের উল্দিখিত জান घারা বর্ণিত হাদীস গহণযোগ্য নয়। (শায়েঋ যুবায়ের আলী বাই, আল-ফতছ্লল মুবীন ফী তাবাক্ষাতूল মুদাল্পिসীন পৃ: ২২) - অनूবাদক]

शाদীস - JOO
حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال ثنا شعبة قال ثنا قتادة وخالد الْحذاء :


 পিছনে ‘দ্রের সালাত পড়েছেন। তিনি প্রথমে চারটি তাকবীর বললেন। এরপর ক্বিরাআত করে তাকবীর বলে রুকু করলেন। অতঃপর দ্বিতীয়
‘দদের সালাত বার্রে তাকবীর্রের প্রমাণ
রাক‘আতে দাঁড়ালেন এবং প্রথমে ক্বিরাআত কর্গলেন। অতঃপর তিন তাকবীর বললেন, এরপর তাকবীর বলে র্রকক্‘ করলেলন।" (চাহাীী 2/80৯ পৃ;)

 কিন্ট णाँর থেকে (মান্ু‘ হিসাবে) বারো তাকবীরের হাদীসটিও সহীহ সনদ হিসাবে প্রমাণিত। যেভাবে প্রথম অনুচ্ছেদে বর্ণনা করেছি।....

দ্বিতীয়ত, মারফু‘ বর্ণনার মোকাবেলায় মওকুফ বর্ণনা গ্রহণবোগ্য নয় ।....
 थাनिদ বিন মিহ্রান जাল-হিযা রয়েছেন উভভ্যেই মুদাপ্পিস এবং তার্যা আন ঘারা হাদীস বর্ণना করেছেন। সহীহ বুখারীী ও সহীহ মুসলিম ব্যতীত অन্য কোন কিতাবে উল্দিशিত
 মুবীন ফী তাবাক্ডাতুন মুদাল্মিসীন পৃ: ২২, ৫৮-৫৯) -অনুবাদক]

## शाদীস- 28 :

> حدثنا أبو بكرة قال ثنا روح :

"ইবনে জুরায়জ বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন ইউসুফ বিন মাহাক যে, আাদ্দুল্পাহ বিন যুবায়ের চার তাকবীর বলেছেন। তবে. দুই র্ককু'র তাকবীর ছাড়া।" (তাহাবী ১/88o) ${ }^{\text {at }}$






 সम্পর্কীত বর্ণনাঢিও পরশ্পরবির্রাধী হఆয়াই थ্রত্যাখ্যাত।-जনুবাদক।

बবাবঃ যদি উভয় রাক‘আতে সর্বমোট চারটি তাকবীর বলে, তাহলে প্রত্যেক রাক‘আতে দু’টি করে অতিরিক্ত তাকবীর হয়। আর यদি প্রত্যেক রাক‘আতে চারটি অতিরিক্ত তাকবীর বলে - তবে আটটি অতির্রিক্ত তাকবীর হয়। উভয় ব্যাখ্যাই হানাফীদের মতকে সমর্থন করে না। কিন্ভ আনওয়ার সাহেব লিখেছেন: "প্রথম রাক'আতে প্চচট তাকবীর তাকবীরে তাহরীমা ও রুকু'সহ এবং দ্বিতীয় রাক‘আতে চারটি তাকবীর - রুকু'র্র তাকবীর্রসহ।" (হাদীস আওর আহলে হাদীস পৃ: ৮৫৪)

অথচ হাদীসট্তিতে এমন কোন কিছুই বর্ণিত হয় নি। বরং শেশে ব্যাথ্যা দেয়া হয়েছে, এই তাকবীর রুকু’র তাকবীর ছাড়া ছিন। (या হানাফীদের ছয় তাকবীরের পক্ষে চার তাকবীরের দলিল দ্ঘারা উপস্থাপিত ব্যাখ্যার বিরোধ)

2ाদীস-20
حدئنا أسامة عن سعيد بن أبي عروبة :
عن قتادة عن جابر بن عبد الله وسميد ابن الْمسيب قالا تسع تكبيرات ويوالي بين القراءتين
 , 非’ থেকে বর্ণনা করেছেন, ঢাঁরা দু’জন বলেছেন, দুই ‘ঈদের সালাতে নয়ট তাকবীর আছে। উভয় ক্৭িরআতই লাগাতার ছিল।" (মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বাহ ২/১৭৪পৃ:)

बবাবঃ প্রথমত, হাদীসটিতেই সর্বমোট নয় তাকবীরের বর্ণনা এসেছে। পক্ষান্তরে আনওয়ার সাহেব বর্ণনাটিকে ছয় তাকবীরের পক্ষে উপস্থাপন করেছেন। তিনি তাবীল করেছেন, প্রথম রাক‘আতে তাকবীরে তাহরীমা ও র্কু'র তাকবীরসহ এবং দ্বিতীয় রাক‘আতে র্রুকু'র তাকবীরসহ সর্বমোট নয়টি তাকবীর। অথচ হাদীসটির মতনে এটা কখনই বর্ণিত হয় নি। ব্রং নয়টি তাকবীরই (সাধারণ সানাতের চেয়ে) অতিরিক্ত তাকবীর হিসাবে বর্ণিত হয়েছে।

দ্বিতীয়ত, ক্বাতাদাহ মুদাল্লিস এবং বর্ণনাট্তিতে তাহদীস স্পস্ট নয়। সুতরাং হাদীসটি যয়ীফ।
[সংযোজন ঃ হানাফীগণ চার তাকবীরের হাদীসকে ব্যাখ্যা দ্বারা ছয় করেছেন। আবার ঐ ব্যাখ্যার বিরোধী হাদীসও রয়েছে। যেমন - ইবনে যুবায়ের থেকে দ্বিতীয় রাক‘আতে রুকু‘র তাকবীরকে গণনা না করা। তেমনি তারা নয় তাকবীরের হাদীসকেও ব্যাখ্যা দ্ঘারা ছয় তাকবীর হিসাবে উপস্থাপনের চেষ্টে কর্রেন। आমরা পৃর্বেই জেনেছি - সহীহ হাদীস কখনই এমন পরস্পরবিরোধী হতে পারে না। বরং এটা হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে অনেক বড় দোষ হিসাবে গণ্য। (অনুবাদক)]

হাদীস-১৬ ও ১Q


مِثلَ حَدِيث عَبْد اللهِ
"মুহाम्মাদ বিन সির্রীন করেছেন, তিনি ‘ऑদের সালাতে নয়টি তাকবীর বলতেন।" (মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বাহ ২/১৭৪পৃ:) ${ }^{\oplus 9}$

জবাবঃ आপনি এ মাসআলাটি आলোচনা করছেন ছয় তাকবীর প্রমাণের জন্যে। কিন্ভ উপস্থাপিত দনিলটিতে ছয় এর পরিবর্তে নয়টি তাকবীর রয়েছে। জবরদখ্তি ব্যাষ্যা দিয়ে এই ছয় ঢাকবীরের প্রমাণ দাবী করছেন। যা প্রকারান্তর্রে আপনার নিজস্ব হিসাবের দলিল। .... অনুগ্থহ করে কোন নতুনভাবে শেখান বাচ্চা থেকে এই ছয় ও নয়ের পার্থক্য বুঝে নিন। আমরা আপনার জন্য দু'আ করছি।


حدئنا إسحاق الازرق عن الاعمش : عن إيراهيم أن أصحاب عبد اللُ كانوا يكبرون يو العيد تسع تكبيات
©৭. ড. থোন্দকার আ.ন.ম. আব্দুল্মাহ জাহাগীর লিখিত 'সালাতুল ‘ঈদের অতিরিক্ত তাকবীর’ বইটির ৬৯ পৃষ্ঠাতে আশ‘আস ইবনে আদ্দুল্মাহ ইবনে যুবায়ের ** থেকে হাদীসটি উন্মিখিত হয়েছে।-অনুবাদক।
＂ইবরাহীম নাখয়ী ，山ौ 4＊ রাক＂আতে পাচটি এবং দ্বিতীয় রাক‘আতে চারটি）।＂（মুসান্নাख্ ইবনে আধী শায়বাহ マ／১98शृ：）

बবাবঃ প্রথমত，ইবনে মাস＂উদ ：＊－এর এই সাথীরা তাবে＇য়ী ছিলেন। আর ইমাম আবূ হানিফার নিকট তাবে‘য়ীদের উক্তি গ্রহণয়োগ্য নয়।（‘হাদীস ও আহলে তাক্কনীদ’ বইটির ১ম খৰeের ভূমিকা দ্রষ্টব্য）

দ্বিতীয়ত，সনদটিতে আল－আ＇মাস মুদাল্মিস রাবী আছেন（তাক্বগীব পৃ：১৩৬）এবং তাহদীস ব্যাখ্যাকৃত নয় বরং মু‘আন‘আন হিসাবে হিসাবে বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং হাদীসটি য়＇ड़ीফ।

তাছাড়া হাদীসটি ছয় তাকবীরের বেশী নয় তাকবীরের জন্য দলিল।．．．

## হাদীস－30

حدثنا هشـيم قال انا داودد:

عن الشُعبي قال أرسل زياد إلى مسروق انا يشغلنا أشغال ككيف التكبير في العيدين قال تسع تكبيرات قال خُمسا في الاولى أربعا في الاخرى ورالَى بين القراءتِن
 কাছে খবর পাঠালেন，आমাকে কাজে ব্য়্ত থাকতে হয়। आপনি বনুন，দूই ‘ঈদের সালাতে কিভাবে তাকবীর বলতে হয়। তিনি ，进；বললেন：নয়টি তাকবীর। পাচচটি প্রথম রাক‘আতে এবং চারটি দ্বিতীয় রাক‘আতে। আর উভয় ক্বিরাআত লাগাতার করবে।＂（মুসান্নাফে আদ্দুর রাজ্জাক ৩／২৯৪， আবী শায়বাহ ২／১৮৪）
 কখনই এটি বর্ণনা করেনে নি। এতে নেখকের ভুন হয়েছে।＇আব্দুর
 निম্নর্রপ：

## عبد الرزاق عن معمر عن قتادة ذكر :

أن زيادا سال مسروقا عن تكبير الامام قال يكر يكر الامام واحر
 واحلة ير كع بها
"यিয়াদ 形; ইমাম মাসরুকের কাছে তাকবীর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেলে, তখन তিনি বললেনः ইমাম সাহেব একটি তাকবীর বলবেন। অতঃপর চারটি ঢাকবীর বলবেন এবং ক্দিরাআত করবেন। এরপর তাকবীর বলে সিজদা করবেন। অতঃপর দাঁড়াবেন এবং ক্বিরাআতের পর তিনটি তাকবীর বলবেন। এরপর একটি ঢাকবীর বলে রুকু‘ করবেন।"

হাদীসটির মতন গভীরভাবে লক্ষ্য করুন, যা ইবনে আবী শায়বাহর মতনের বিরোধী। সুতরাং 'আব্দুর রাজ্জাকের বর্ণনা সনদ ও মতনের আলোকে ইবনে আবী শায়বার বর্ণনা থেকে পৃথক। এটি অতিরিক্ত সাতটি তাকবীরের বর্ণনা সম্বলিত- যা আনওয়ার সাহেবের মাযহাব বিরোধী।

দ্বিতীয়ত, এটা তাবে‘’ীীর উক্তি, যা শরী’য়াতি দলিল হিসাবে গ্রহণ্যোগ্য নয়। ।তাছাড়া তাদলীসের ক্রুটিও হাদীসটি গ্রহণযোগ্যতার ক্রত্রে বাধা।-অনুবাদক]

शामीস-20


 করেছেন, চাঁরা উভয়ে দুই ‘দদের সালাতে বার তাকবীর বলতেন। (মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বাহ ২/১৭২)

জবাবঃ প্রথমত, আনওয়ার সাহেব হাদীসটির মাধ্যমে সবঞুলো তাকবীরকে একত্রে দলিল হিসাবে গ্রহণ করেছেন। অথচ হাদীসট্রিতে এর কোন প্রমাণ নেই।
 অথচ আলোচ্য বর্ণনাতে তাহদীস স্পষ্ট নয়, সুতরাং বর্ণনাটি য‘’়ীফ।..

 বর্ণনা করেছেন, তাঁরা উভয়ে "ঈদের সালাতে নয়টি তাকবীর বলতেন।" (মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বাহ ২/১৭৫)

জবাবঃ প্রথমত, এখানে নয়টি অতিরিক্ত তাকবীরের কথা বর্ণিত হয়েছে। ছয় সংখ্যাটি এখানে বর্ণিত হয় নি। ....

দ্দিতীয়ত, তাবে‘য়ীর বক্তব্য দ্মীনের দলিল হিসাবে গ্রহণযোগ্য নয়, বিশেষত যখন তা মারফু‘ হাদীসের বিরোধী হয়।

সারসংপ্শেঃ আনওয়ার সাহেব উল্পিখিত একুশটি বর্ণনা উল্লেখ করেছেন। এর মধ্যে তিনটি মারফু‘ হাদীস- কিন্ভ তিনটিই য‘্যীফ। তৃতীয় হাদীসটিত্তে ছয় তাকবীরের পরিবর্তে আট তাকবীর বর্ণিত হয়েছে। পাচটি আসার সাহাবীদের , থেকে বর্ণিত হয়েছে। আনওয়ার সাহেব তাকরার (পূণারাবৃত্তি)-সহ চৌদ্দতে পরিণত করেছেন। এর মধ্যে নয়টি আসার (ক্রমিক নং $8, ৫, ৬, ~ ৭, ৮, ৯, ১ ০, ১ ১, ১ ৫$ ) य'য়ীए। ১৬ ও ১৭ নং সহীহ, কিন্ম ছয় তাকবীরের স্থনে নয় তাকবীর বর্ণিত হয়েছে। ১২ ও ১৩
 সহীহ সূত্রে প্রমাণিত আছছ। ${ }^{a t}$

[^29]
#### Abstract

‘দের সালাতে বারো তাকবীরের প্রমাণ সর্বোপরি আনওয়ার সাহেব নিজের মতের (ছয় তাকবীরের) পক্ষে কোন স্পষ্ট দলিল উপস্থাপন করেন নি।  ২৫ট হাদীস উম্লেখ কর্রেছেন।-জনুবাদক]


হলেন। আর হবেনইনা কেন, যখন কুর্ান ৫ হাদীস চর্চা এবং প্রচারের চেয়ে ভক্ত বৃদ্ধির চর্চার ব্যষ্ত রয়েছেন। তখন মুহাপ্দিসদের উসৃলের চেয়ে সংখ্যাতত্ব মনে পড়াটাই ন্ধাভাবিক। মূলত বর্ণনাঔলো সझীহ বর্ণনার বিরোধী ও তাদলীসের দোষে দুষ্ঠ হఆয়াই প্রত্যাখাত ।
©. एয় তাকবীরের পন্ফে দলিল হিসাবে উপঙ্থাপিত চার, जাট ও নয় তাকবীর সম্পর্কীত বর্ণনাঔজো পরস্পর বিরোধী इওয়ার সাথে সাথে সনদের দিক থেকেও মারফু হিসাবে য‘য়ীফ। এরপরেও ড. থোন্দকার আ.ন.ম. আব্দুল্দাহ জাহাঔীর তাঁর "সালাতুল ঈদের অতিরিক্ত তাকবীর" বইটিতে প্রকারান্তরে হাদীসঔলোকে সাক্ষ্য ఆ সমর্থক হিসাবে সহীহ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্ঠা করেছেন। অথচ হাদীসের
 নীতিমালা পূর্ণ করে না। ঠিক এর বিপরীত কৌশন অবলম্পন করে বারো তাক্বীর সম্পর্কীত বর্ণনাঋলোকে তুলনামূলক দুর্বল इওয়ার প্রতি ইগ্তিতই তাঁর পুস্তিকাতে পাওয়া यায়। অথচ বার তাকবীর্রর পক্ষে 'আমর বিন ๒'আয়েবের সংশয়মুক্ত সহীহ মারফু‘ হাদীস ও জাবূ হুরায়র্র থেকে সহীহ মఆকুফ ও মারফূ‘ হুকমান হাদীস রয়েছে। এর পরিপূরক আমাদের উপস্থাপিত অন্যান্য বারো তাকবীরের হাদীসঋ্ডলোও স্ববিরোধী হয় না। या য‘য়ীফ इఆয়া সত্ত্বেও বার তাকবীর সংথ্যার সমর্থক ও সাক্স্য হিসাবে বিবেচিত (দলিन হিসাবে নয়)। অথচ থোন্দকার আ.ন.ম. আক্দুল্মাহ জাহাগ্গীর সেণ্ৰলোর প্রতিই তাঁর আপত্তির লেখনীকে তুলনামূলক জোরদার করেছেন।-অনুবাদক।

## ‘ঈদের ঢাকবীর সম্পকে আরো পর্যানোচনা

［অমরা এখানে＇ঈদের তাকবীর সম্পকে কিছু সংশয় দূর করার জন্য প্রশ্নোতরের মাধ্যমে বিভিন্ন কিতাবের অভিযোগ ও তার জবাব মুহাদ্দিস ও মুহাক্কিকৃদের সূত্রে উল্লেথ কর্রলাম।
 আহমাদ ：山ilis－এর মতে দু’ ‘দদের সালাতে বারো তাকবীর। প্রথম রাক‘আতে সাতটি এহং দ্বিতীয় রাক‘আতে পাচচটি। আর উভয় রাক‘আতে ক্ৃিরাআতের পূর্বে হবে। তবে ইমাম মালিক ，㟝－এর মতে প্রথম রাক‘আতে তাকবীরে তাহরীমাসহ সাতটি তাকবীর। আর অন্যান্যদের মতে প্রথম তাকবীরে তাহরীমা ব্যতীত সাত তাকবীর। ইমাম আবূ হানিফা
 মুহাম্মাদ ，山llj－－এর মতে উভয় রাক‘আতে তিন তিন মোট ছয় তাকবীর অতিরিক্ত হবে। প্রথম রাক＇আতে ক্বিরাআতের পূর্বে এবং দ্বিতীয়



জবাবঃ আপনি নিজেই স্বীকার করেছেন，চার ইমামের মধ্যে তিনজন বারো তাকবীরের অনুসার্রী এবং তাঁদের সবার মতই হল এই তাকবীর হবে ক্রিরাআতের পূর্বে। এতদ্দসত্大্রেও হানাফীগণ কেবল ইমাম আবূ হানীফার ，解 উক্তির উপর আমল করে। অথচ তিন ইমামের ইজমা＇র （ঐকমত্যের）কোন মূল্য তাদের অন্তরে নেই। কেবল এতইুকুই নয়，বরং এ মাসআनাতে এই তিন ইমামের পৃর্বে খনীফায়ে রাশেদীন 荡，তাবে＇য়ীন ও আহলে হারামাইনের সাতজন ফক্ফীীহ এবং খনীফা ৬মার বিন আদ্দুল ‘আयীয－এ্রঁরা সবাই বারো তাকবীরের ব্যাপারে একমত। যা প্রকারান্তরে এই মাসআলার ব্যাপারে ইজমার প্রমাণ দেয়। এরপরও কি আপনারা এটা


［সংতোজনঃ आমরা পূর্বেই জেনেছি，ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মাদ উভয়েইই বারো তাকবীরের উপরই আমল করতেন।（অনু：）］

অভিযোগ- ২ঃ দ্বিতীয়ত, বারো তাকবীর সম্ষক্ধে হাদীসসমূহহ বিভ্ন্ন্ন
 অভিমত এই থে, এ মাসয়ানায় রসূলুল্লাহ 奨 থেকে কোন রেওয়ায়াতই বিখ্দতার সন্গে প্রমাণিত হয় নি। (অতঃপর তিনি কাসির বিন আআ্দুল্মাহ ও 'আমর বিন ত'আয়েব-‘আন আবীহি-আন জাদ্দিহি’র হাদীস বর্ণনা করে য’য়ীফ ও সমালোচিত হাদীস হিসাবে উল্নেখ করেছেন।) [ইউসুফ লूধ্যোনधী,


জবাবঃ যখন নিজেদের মসলক বর্ণনা করেন তখন সমষ্ত দলিলই সহীহ। কিন্ভ বিপক্ষের সহীহ দলিলই আপনাদের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। এটা এক অডুত বিচার। याহোক, এ প্রসন্গে সহীহ হাদীসের অনুসারীগণ 'আমর বিন "'আয়েব-'আন আবীহি-'আন জাদ্দিহি'র হাদীসকে মূল হিসাবে গণ্য করেন এবং এর নির্ভরযোগ্যতার পক্ষে অন্যান্য হাদীস উল্লেখ করেন। यার মধ্যে য’ड़ीए হাদীসও আছে। কিন্ভু য'ীীীফ বর্ণনা মূল দলিল হিসাবে উল্লেখ কর্গা হয় না। অতঃপর এই বর্ণনাগুলোর সাথে সাহাবী B তাবে'য়ীদের आবীश্-'আন জাদ্দিহি'র হাদীসটি সুনানে আবূ দাউদ, ইবনে মাজাহ ও মুসনাদে আহমাদে বর্ণিত হয়েছে। এই বর্ণনাট্টিকে ইমাম আহমাদ, আানী ইবনে মাদীনী, ইমাম बুথারী, হ़াফ্যে ইরাক্দী প্রমুখ সহীহ বলেছেন। ব্ষ্ঠারিত জানার জন্য ‘মির‘আতুল মাফাতীহ’, 'তুহফাতুল আহఆয়াयী’ • (এই বইয়ের అরুতে অনূদিত) ‘ক্যলুস সাদীদ’ দেখুন।





কেননা णঁর बেকে বর্ণিত দু'tि সনণদ




করেন, তथन ঐ রাবীর প্রতি জারাহ (জাপত্তি) বাতিল হয় (নুখবাতুল ফিকর)। এ
 হাদীসটিকে সহীহ হিসাবে গ্রহণ করেছেন। সুতরাং আর কোন তণ थাকার প্রয়োজন বাকী থাকন না। ক্সিন্ভु আমাদের্গ উপর এই দায়িতৃও বর্তায় যেন কেউ ধ্রোকা না খায়। (সুতরাং আরো ๒নুন ঃ)
 সিক্ধাহ বলেছেন। ঋ) ইমাম ‘আজनী সিক্বাহ বলেছেন। গ) ইমাম দারাকুতনী মু‘তাবার বলেছেন। ঘ) ইমাম ‘দী বলেছেন:
يروى من عمرو بن شعيب احاديثه مستقيمة وهو يكتب حديثه
 থেকে সঠিকভাবে বর্ণনা করেছেন। কেনना, তিनि তাঁর হাদীস লিখতেন।" (তাহयীবুত তাহयীব ৫/২৯৯)
ইমাম ইয়াহইয়া ইবনে মু’য়ীন কখনো সালেহ আবার কখনো যয়ীীফ বলেছেন। জাবার কখনো صصيلح (সামান্য ভাল) বলেছেন (তাহयীব)। অর্থাৎ তিনি ভান, তাঁর থেকে দলিল নেয়াতে সমস্যা নেই। यদি কেউ
 তবে "আদ্দুল্দাহ বিন "আ⿸্দুর द্রহমান থেকে ইমাম মুসলিমের কর্তৃক সহীহ মুসলিমে বর্ণনার দক্रুন आপত্তি দूর্র হয়ে যায়। তাছাড়া এই হাদীসটির তাওসীক্ নিচের সাক্ষगখপো ঘারা প্রমাণিত হয়:-

$$
\begin{aligned}
& \text { ورواه اخمد وابوداؤد وابن ماجه والدارتطبن من حديث عمرو بن شعيب عن } \\
& \text { اييه عن جده والنبخارى فينا حكاه الترمذى }
\end{aligned}
$$

"(আলোচ) হাদীসটি ইমাম আহমাদ, আবূ দাউদ, ইবনে মাজাহ ও দান্রাকুতনী ‘আমর বিন چ'আায়েব ‘আন আবীহি ‘আন জাদ্দিহি থেকে বর্ণনা করেছেন। ইমাম
 তিরমিষী "輁 ব বর্ণনা করেছেন।" (তালখীস ইবনে হাজার 2/৮8 পৃ:)

> ونقل الترمذى فـ العلل الْمفرده عن النبحارى انه قال انه حديث صحيح
"ইমাম তির্রমিযী ‘আলঈলালুল মুফরাদাহ’-তে ইমাম বুখার্রী ;ill করেছেন, তিনি বলেছেন: এই হাদীসটি সহীহ।" (নায়লুল আওতার ৪/২৫৪ পৃ:) قال النعراتى اسناده صالح
 8/২৫8 পৃ:)

তিরমিযীর বর্ণনার উপর आপনি যে অভিযোগ করেহেন তা উলামায়ে হাদীস খুব ভালভাবে অবগত आছেন। এ কারণে তাঁরা হাদীসটিকে নিজেদের মূল দলিল হিসাবে উল্⿰েেখ করেন না। বাকী থাকন সাক্য হিসাবে উপস্থাপন করার বিষয়টি। এর জবাব হল，যেহেতু ইমাম মুসলিম ：山⿰⿻木口⿱⿰㇒一乂刂心 স্বয়ং মুতাকাল্পিম ফীহি’র বর্ণনা সাক্ষ্য B সমর্থক হিসাবে বর্ণনা করেছেন， সেহেতু＂উলামায়ে হাদীসও সাক্য হিসাবে এ ধরণের বর্ণনাকারীর হাদীস উল্লেখ করেে। কখনই আপনাদের মত নিজেদের মতের সমর্থনে মুতাকাল্পিম ফীशি’র বর্ণনা মৌলিক দলিল হিসাবে উপস্থাপন কর্রেন না।
 উল্লেখ করার কারণে यার্গা বিরাগভাজন হয়েছেন，সেটা তাদের ইলমের কমতির কারণ। ইমাম তিরমিयী ，䢒 অन्যान्य বর্ণনার প্রতি দৃষ্টি রেখে

 স্বভাবসুলভ ভश্ছিতে বলেছেনः ون الباب عن عائشة وابن عمرو عبد الله بن
 ‘আব্দুল্মাহ ইবনে আমর－এর বর্ণনা রয়েছে।＂অর্থাৎ যখन এই হাদীসঙ্লো একত্রিত করে বিশ্নেষণ করা হবে তখনই হাদীসটি হাসান হিসাবে উত্টীর্ণ হয়।

সুতরাং यে লোকেরা ইমাম তিব্যমিযী，刿j－এর প্রতি অভিযোগ করেছেন তাদের অভিযোগ গ্রহণযোগ্য নয়। ইমা তির্木মিযী ：所うーএর উ㕍：احسن شئ روى ف، هذا الباب＂এই অनूচ্ছেদে या বর্ণিত হয়েছে তার মধ্যে সর্বোত্য＂－বলাটা সহীহ হিসাবে গণ্য করা যায়। সুত্রাং অভিযোে

সুত্রাং হাদীসটি সম্পূর্ণ সহীহ। এ ব্যাপার্রে এখন জার কোন সংশয় নেই। এক্ষণে
 মাসজালায় র্রসূমুল্মাহ 紫 থেকে কোন রেওয়ায়াতই বিক্ধ্ধতার সজে প্রমাণিত হয় नि＂－কিভাবে সঠিক হতে পারে। প্রকৃতপক্ষে তাঁর উপস্থাপনাটিই ভুন।［মুহাম্মাদ ইশতিয়াক্，নামাय－কে সিলসিলাহ মেঁ ইউসুফ লুধিয়ানভী সাহেব কে চান্দ ই＇তিরাযাত আওর উনকে জఆয়াবাত（করাচীঃ জামা＇আতুল মুসলিমীন， ১৯৯৮／১8১৬）পৃ：৭－১০］

প্রত্যাখ্যাত। जর্থাৎ ইমাম তিরমিযী ，刿－এর বক্তব্যের দাবী হল，＂দুই ‘ঈদের ঢাকবীর সম্পক্কে যে বিভিন্ন রকম বর্ণনা আছে তার মধ্যে সাত ও পাঁচ তাকবীরের বর্ণনাটি এ সম্পর্কীত অনুচ্ছেদের সবচে‘ সহীহ।＂$হ$ হাফ্ম


पडियোগ－৩ঃ ইমাম তিরমিযী，速；এ হাদীস সম্ষক্ধে বে মন্তব্য করেছেন মুহাদ্দিসীন ；迹；তাঁর সজ্গে একমত নন। সस্বতত এ রেওয়ায়াত
 ভাল（عن عمرو بن شعيب عن ايبه عن جده）। यেমন ইমাম आবু দাউদ



बবাবঃ আমরা পূর্বে জেনেছি আআব্দুর রহমান আত－তায়েফীকে ইমাম
 তাছাড়া তাঁর প্রতি জারাহকারীদের জারাহ এইক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য না হওয়ার ব্যাখ্যা পূর্বে গত হয়েছে। সুতরাং ইউসুফ লুধিয়ানভী’র বক্তব্য＂এর মধ্যে বিভিন্ন কারণে সমালোচনা আছে＂－সম্পূর্ণ ধোঁকা।（অনুবাদক）

জভিযোগ－88 তৃতীয়ত，দুই রাক‘আতে ছয় তাকবীরের হাদীস यদিও কম। কিন্ভ সस्टবত শক্তি，নির্ভরযোগ্যতা এবং সাহাবায়ে কির্যাম迹－এর কৃত আমলের দিক দিয়ে প্রথমে উল্gিখিত রিওয়ায়াত থেকে উৎকৃষ্ঠ। কেননা，．．．．ইমাম তাহাবী হাসান বলেছেন．．．।

জবাবঃ এখানে আপনার কলম থেকেই নতজানু হওয়া প্রমাণিত হল। জাপনার লেখनি থেকে প্রমাণ হয়，आপনি সংশয়ের মধ্যে রয়েছেন এবং এ ব্যাপারে নিপ্চিত নন। সুতরাং সংশয় ছেড়ে নিষয়তার দিকে আসুন।

यদিও（চার তাকবীরের）বর্ণনাটি মুতাকাল্মিম ফীহি＇র। এরপরও ऊমরা মানছি বে，এই বর্ণনাটি আপনাদের কাছে গ্রহণযোগ্য। কিন্ম হাদীসটি কি আপনাদের মাযহাবকে সমর্থন করে？যতটা＇ইলমী অনুসক্ধান করা যায়－এর সাথে কোন সম্পর্ক নেই। হাদীসট্তেত প্রত্যেক রাক‘আতে

চারটি তাকবীর্রের রর্ণনা আছে এবং ক্বিরাআতের পৃর্বে না পরে উল্লেখ নেই। তাছাড়া জানাযার তাক্বীরের সাদৃশ্য উল্লিখিত হয়েছে। হানাফীদের জানাयার তাকবীর সম্পর্ক এটা সবাই জানে যে, প্রথম जাকবীরের পর সানা, দ্বিতীয় তাকবীরের পর দরুদ, তৃতীয় তাকবীরের পর দু"আ এবং চতুর্থ তাকবীরের পর সালাম। অথচ ‘ঈদাইনের তাকবীর এমনটি নয়। यদি প্রথম তাকবীরের পর কিছু পড়ে ঐ ধারাবাহিক পদ্ধত্তে চারটি তাকবীর বললেই কেবল জানাযার তাকবীরের সাথে সাদৃশ্য হয়। কেননা এই পদ্ধতির কোন কিছুই তাদের "ঈদের সালাতে, নেই।...সুতরাং হাদীসটি হানাফীগণ কর্ত্ক দলিল হিসাবে গহণ করা কিভাবে সহীহ হতে পারে?


অভিযোগ-৫৪ আব্দুর রহমান বিন সাতবানের বর্ণনার শেশে ইউসুফ

 (সত্যবাদী, সামান্য জ্রুটি হওয়ার অভিযোগ আছে) এবং আবূ আয়িশাকে میبول (মাক্বুল) বলেছেন।

बভবাবঃ ‘আাদ্দুর রহমান বিন সওবানের সনদটির অবস্থা পূর্বের মতই। তাছাড়া মতনেও রয়েছে একই ধরণের র্রুটি।





অতঃপর এর সমর্থনে তাহাবী থেকে যে বর্ণনাঔলো দাপনি এনেছেন, সেঙলো প্রথম দু’ঢি বর্ণনার বিরোধী। কেননা এই বর্ণনাঞুলোতে উভয় রাক‘আতে চার চার তাকবীরের বর্ণনা আছে, প্রথম ঢাকবীর ব্যতীত। ইমাম আবূ হানিফা প্রথম রাক‘আতে তিন তাকবীরের ররায় দিয়েছেন ও আমল করেছেন। অর্থাৎ সেটা আপনার উপস্থাপিত দলিল্জুলোর উপর
 रn)
ফर्মा-৮

অভিযোগ- ৬ঃ প্রকৃতপক্ষে এ সম্পর্কে ইমামগণের ইজতিহাদের নির্ভরতা মারফু‘ হাদীসের পরিবর্তে সাহাবীদের "আমলের উপর হয়েছে। ... তাফসীরে ইবনে কাসির দেখুন।

জবাবঃ [সংযোজনঃ যখন আপনি পূর্বোক্ত দলিলশুলো প্রমাণ হিসাবে না নিয়ে ইজত্তিহাদের উপর নির্ভর করছেন - তখন পূর্বোক্ত উপস্থাপনা তো অহেতুক হল। অথচ সাধারণ জনগণ ছয় তাকবীরের মারফু‘ হাদীস আপনার্র কাছ থেকে জানতে চেয়েছে। -অনুবাদক]

প্রকৃতপক্ষে ‘আব্দুল্মাহ ইবনে মাস‘উদ থেকে যে বর্ণনাশুলো এসেছে, সেশুলো বিভিন্নভাবে বর্ণিত হয়েছে। ফলে এদের মধ্যে সমম্বয় করাটা খুবই কঠিন। এমনকি তাবীল করার রাস্তাও বז্ধ। এ কারণে সাধারণ মানুষ দলিলশ্যো দ্বারা তিন তাকবীর প্রমাণের ক্ষেত্রে উন্টা জটিলতার মধ্যে পড়ে। কেননা ইবনে মাস‘উদ থেকে ছয়ের বদলে নয় তাকবীরের বর্ণনাও তখন তাদের সামনে আসে। [হাষ্যে সালাহদ্দীन ইউসুফ, সিরাতে মু্তাক্לীম আও্র ইथडিলাভ্ফ উম্মাত পৃ: ২৯২-৯৩]

पडিযোগ- 98 অনেক সাহাবা 荡 থেকে ইবনে মাস"উদের তাসদীক্, তাসবীব বা মুఆাফিক্বাত বর্ণিত হয়েছে।.... তিন তিন তাকবীরইই প্রাধান্মপ্রাঞ্ত।

छবাব৪ যে সমষ্ঠ বর্ণনা आপনি উল্নেষ করেছেন তার সনদশুলোর অবস্থা কি? সেশুলো দ্রারা কিভাবে সাক্ষ্য B সমর্ষক হিসাবে উপস্থাপন কর্রা যেতে পারে? জানাयाর সাথে ‘ঈদের সাদৃশ্যতাও সহীহ ন্য। উভয্য সালাত্র বেশ কয়েকটি বৈসাদৃশ্য আছে।

ক. জানাयার সালাতে র্রকু • সাজদাহ নেই, পক্ষান্তরে ‘ঈদাইনের সালাতে আছে।
খ. জানাयার সালাত দুঃখ-বেদনার সাথে সম্পৃক্ত। পক্ষাষ্ঠরে ঈদের সালাতের সম্পক্ক খুশীর সাথে।
গ. জানাयाর সালাতকে হানাফীগণ সালাত হিসাবে গণ্য করেন না (বরং দু'আ বনে থাকেন)। আপনি নিজেই এই (উম্মাতের্র মতবিরোধ ও সরন পথ) বইয়ের (২/৫০৫পৃ:) 'জানাयার সালাত’ সম্পর্কীত আলোচনাতে এটা উল্লেেখ করেছেন।

ঘ. 'জানাयার সালাত মৃত্তের জন্য বিশেষ দু‘জা। পক্ষান্তরে ‘ঈদের সালাতে র্ব্মুল আলামীনের বড়ত্ম (তাকবীর) প্রকাশ কর্木া रश़।
এরপরও কিভাবে ‘দের সালাত B জানাयার সালাত এক হতে পারে? সুতরাং ‘দদাইনের তাকবীর্রেে জানাयার তাকবীর ঘ্ঘারা ক্ְিয়াস করাটা সহীহ নয়। এ সম্পকে যত বর্ণনা রয়েছে তা মুহা্দিসদের উসূলের आনোকে কোন না কোনভাবে ক্রট্যিক্ত। কিছ্ন সাহাবী থেকে কিছু গায়ের মাকৃবুল বর্ণনা হাদীসের কিতাবে বর্ণিত হওয়াই সেঞ্েনো সমস্ত সাহাবী ও তাবে’য়ীদের সাথে যুক্ত করা সত্যকে ঢাকার অপচেষ্টা মাত্র।

জনাব প্রথমেই উল্লেখ কর্গা হল্যেছে, সমষ্ত সাহাবা বিশেষ করে थলিফায়ে রাশেদীন, সাতজন ফক্ষীহ, "উমার বিন ‘আব্দুল আযীय, মক্কা B มদীনাবাসী এবং যুসলিম বিশ্বের সর্বসাধাররেণর আমল বারো তাকবীরে উপর্র। (কৃওলুস সাদীদ, লেখক : ডুহফাতুল আহওয়াयী)

বাকী থাকল কিছু সাহাবীর চার তাকবীরের বর্ণনা। यमि সেটা মওকুফ হিসাবেও সহীহ মেনে নিই তবুఆ সেৃ্েোকে ঐকমত্যের দলিল হিসাবে উপস্থাপন করাটা সহীহ নয়।

সুতয্যাং यদি ঐকমত্যের দলিল নিতে চান তবে সেটা বার তাকবীরেরের বর্ণনা। তাছাড়া ম্বয়ং হানাফীদের্র কিতাবে বার্রো তাকবীরের বর্ণনা আছে। শেভাবে বানূরী সাহেব মা‘আরেফুু সুনানে 8/880 পৃষ্ঠাতে উজ্লেখ করেছেন।

সুতরাং সুস্পষ্ট হল, এই অনুচ্ছেদে হানাফীদের মসলক দুর্শল ৪ সহীহ


जভিযোগ-৮ঃ ইবনে আব্মাস নিজেই ঈদের্র জাকবীর্রের ব্যাপারে ঊদারতত প্রদর্শন করে বনেন:

من شاء كبّر سبعا، ومن شاء كبّر تسعا، وبإحدى عشرة وثلاث عشرة
"यার ইচ্ছা সাত তাকবীর দিবে, यার ইচ্ফা নয় जাকবীর দিবে, এগারো তাকবীর দিবে, তেরেো তাকবীর দিবে।" |তাহাধী/80), সनদ সহীহ।


## Contents

সাহাবীদের মধ্যে কেউ তাঁর একথার বিরোধীতা করেছেন এমন কোন প্রমাণও পাওয়া যায় না। অতএব, সাহাবী হিসাবে ঢাঁর এ ফাতওয়াটি আমরা গ্রহণ করত্ত পারি এবং ইবনে ‘আব্বাসের মত আমরাও ‘ঈদের তাকবীরের বিষয়ে উদারতা দেখাতে পারি। [আখতারুল আমান বিন আব্দুস সালাম, ঈদ ও কুরবানীর মাসায়েল, পৃ: ৫৬]

## জবাবः

ক) বর্ণনাটির সনদ হল :
حدثنا أبو بكرة قال ثنا روح قال ثنا سعيد عن تـادة عن عكرمة عن بن عباس رضي اللع عنهما أنه قال... এখানে ক্ষাতাদাহ মুদাল্পিস এবং তিনি 'আন ঘ্যারা বর্ণনা করেছেন। সুতরাং হাদীসটি য'ड़ीফ হওয়া সুস্পষ্ট। পূর্বেই
 সম্পর্কীত বিশ্লেষণ দুর্বন। সুতরাং তাঁর থেকে সনদটিকে সহীহ বলা গহণযোগ্য নয়।
খ. হাদীসটিতে বার্রো তাকবীর সম্পর্কে কোন বর্ণনা নেই। অথচ মারফু, মারযু"-হুকুयী ও মওকুফ সহীহ হিসাবে মতনগত বৈপর্রীত্য ছাড়াই একাধিক সাহাবী থেকে বারো তাকবীরের বর্ণনা রয়েছে। এছাড়াও রয়েছে সাক্ষ্য ও সমর্থনমূলক হাসান ఆ य'ड़ীফ মఆকুফ ఆ মাকতু বর্ণনা। সুতরাং ইবনে ‘আব্বাসের এই বর্ণনাটি মতনের দিক থেকে শায হ৫য়াই প্রত্যাখ্যাত। কেননা সহীহ হাদীসে বর্ণিত বার তাকবীরের সংখ্যাটিই অনুপস্থিত।
গ. মু’মিন হিসাবে উদারতা সেটাই যা সবদিক থেকে সহীহ হিসাবে প্রমাণিত ও বিভিন্ন সূত্রে সমর্থিত। তাছাড়া হাদীসের সাধারণ নীতিমালা এটাই বে, অপেক্ষাকৃত সহীহ বর্ণনাট্টিকেই গ্রহণ করতে হবে। কেননা অন্য বর্ণনাটি সনদগত সহীহ হলেও মতনগত দিক থেকে শায হতেই পারে। আল্লাহ সত্য বুঝার তাওফিক্দ দিন। (অনুবাদক)

पভিযোগ- ৯ঃ 'আমর বিন ऊ'আয়েব বর্ণিত হাদীসে তিন স্থানে পরস্পর বিরোধী তথ্য রয়েছে। প্রথমত, তাকবীরের সংখ্যা কখনো ১১ ও কখনো ১২ বনা হয়েছে। দ্বিতীয়ত, কেউ কেউ একে রসূলুল্মাহ 紫-এর কর্ম ও কেউ কেউ তাঁর নির্দেশ হিসাবে বর্ণনা করেছেন। তৃতীয়ত, কোন কোন বর্ণনায় দুই ‘ঈদের কथা ও কোন কোন বর্ণনায় ধধমাত্র ‘দদুল ফিতরের কথা বলা হয়েছে। মুহাদ্দিসগণের নিকট এইর্প বৈপরীত্য অত্যন্ত
 जাক্বীর পৃ: ৩৬

## জবাবः

ক. ১১ সংখ্যার বর্ণনাটি আত-তায়েফী 'আন দ্बারা আমর বিন ৫আয়েব থেকে রেওয়ায়াত করেছেন। পক্ষান্তরে -১২ তাকবীরের বর্ণনাটি তায়েফী ইয়ুহাদ্দিসু আন 'আমর বিন ঔ‘আয়েব সনদ̆ বর্ণনা করেছেন। সুতরাং ১১ সংখ্যার তাকবীরটি তাদলীসের কারণে য'য়ীফ। পক্ষান্তরে ১২ তাকবীরের বর্ণনাটি आত-তায়েফী কর্তৃক আমর বিন -আয়়েব থেকে শোনা প্রমাণিত হয়েছে ( (2 Men অন্য বর্ণনায়
 ঢাকবীরটি য‘ड़ীফ।
খ. কোন হাদীস কেবन নবী 幽 থেকে কর্ম ও নির্দেশ হিসাবে বর্ণনা হওয়ার কারণে মুহাদ্দিসদের নিকট ক্রুট নয়। কেননা বর্ণনাগুলোতো সাংঘর্ষিক নয়। যদি বিরোধী কিছ্ পাওয়া যায় সেক্ষেত্রে অবশ্যই তা ত্রুটির কারণ। আমাদের আলোচ্য ১২ তাকবীরের কৃఆলী ও ফে‘্ণী হাদীসের মধ্যে এ ধরণের কোন বৈপরীত্য না থাকায় নির্দিধায় সহীহ হিসাবে গ্রহণযোগ্য।
গ. অভিযোগকারী কর্ত্র ১২ তাকবীরের দু’টি সনদের একট্তিতে ‘ঈদ এবং অপরট্তেত ‘ঈদুল ফিত্ত শব্দ এসেছে। অপর একটি বর্ণনাতে ‘ঈদাইন (দুই ঈঈদ) শদ্দ এসেছে (ইবনে মাজাহ)। তাছাড়া আয়েশা **্রে সাক্ষ্যমূলক বর্ণনাট্টিতে ‘ঈদুল ফিতর ও ‘দদুল আयহা উভয়টি বর্ণিত হয়েছে। এখানে মূনগত কোন বৈপরীত্য হাদীসে আসে নি। বরং এখুোর

প্রতিটি একটি অপরটিকে সমর্থন করে। কখনই বৈপরীত্য বা সংঘর্ষ সৃষ্টি করে না। সুতরাং আপত্তি খত্তিত হল। হাদীসটিকে শায হিসাবে আমরা তখনই গণ্য করাতাম যখন বৈপর্রীত্য দেখা দিত। আ আল্মাহ সত্য বুঝার তাওফিক্ক দিন।-অনুবাদক।

অভিযোগ- ১০ঃ "আমর বিন چআয়েবের হাদীসের প্রতি আপত্তির আরো একটি দিক হলো:

ক. হাদীস বর্ণনায় 'আমার বিন ণ আয়়েবের গ্রহণযোগ্যতা;
খ. তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত হাদীসের গ্রহণযোগ্যতা;
গ. তাঁর দাদা বলতে কাকে বুঝানো হয়েছে? (সঙ্কলিত)
बবাবঃ এ ব্যাপারে মুহাদ্দিসগণ থেকে উক্ত আপত্তিলেলোর পরিপূর্ণ সমাধান উল্মিথিত হয়েছে। যা আদ্রুর রহমান মুবারকপুরী , iौ; -এর লেখনী থেকে পূর্ব্বেই উন্লেখ করা হয়েছে। আপ পক্ষ থেকে দেয়া হয়েছে- সেঞেেোই সংশয় নিরসণের জন্য যথেষ্ট।
 বর্ণিত প্রত্যেক হাদীসের সনদেই দুর্বলতা রয়েছে, তবুও সার্বিক বিচারে আমর্গা দুইটি হাদীসকে "সহীহ নিগায়রিহী" বা "হাসান" অর্থাৎ গ্রহণযোগ্য বলে গণ্য করতে পারি।

প্রথম হাদীস: ‘আমর ইবনে 'আইব বর্ণিত ১২ বা ১১ তাকবীর বিষয়ক হাদীস। Mমরা দেথেছি যে, এই হাদীসটির সনদ অনেক মুহাদ্দিসের নিকট দूর্বল, তবে ইমাম যাহাবী, ইবনু হাজার প্রমুখ এই সনদকে হাসান বলে উল্মেখ করেছেন। আমর ইবনু ৫আয়েব থেকে হাদীসটি বর্ণনাকারী "তায়েফী" কোন কোন মহাদ্দিসদের মতে দুর্বল, আবার কেউ কেউ তাকে মোটামুটি গ্রহণযোগ্য হিসাবে গণ্য করেছেন। এ বিষয়ে ইবনে লাহী'য়ার হাদীস ও অন্যান্য দूर्বল সনদের হাদীস এই হাদীসের জর্থের সমর্থন করে। কাজেই সার্বিক বিচারে হাদীসটি


[^30]
## জবাবः

ক. পৃর্বে প্রমাণিত হয়েছে ১২ তাকবীরের বর্ণনা নিচ্চিতক্রপে: সरीश।

খ. ১১ তাকবীরের বর্ণনাটির সনদে ইবনে হাইয়ান আছেন। তিনি তায়েফী থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। অথচ তায়েফীর সাথীদের মধ্যে কেবল ইবনে হাইয়ান-ই ত্বিতীয় রাক‘আতে চার তাকবীর্রের কথা উল্মেখ করেছেন (দ্র: জাबনুল মাবুদ শরহহ জাবৃ দাউদ)। এখানে ইবনে হাইয়ানের সংশয় সৃষ্টি হয়েছে। সरীহ হল পঁচচ তাকবীর যেভাবে ইমাম ওয়াকী‘ ও ইবনে
 তাকবীর্রে পরিবর্তে হাদীসটি भाँচ হওয়ার শর্ত সাপেক্ষে হাদীসট্কে সহীহ হিসাবে গণ্য করেছেন। ${ }^{\text {bo }}$ তাছাড়া ১১ তাকবীরের সনদটি হল, আন আবী ইয়া‘্লা আত-তায়েফী ‘আন ‘আমর বিন অআয়েব। পক্ষান্তরে ১২ তাকবীরের সনদটি হল, আন আদ্দুর রহহান আত-তায়েফী ইয়ুহাদ্দিসু 'জন ‘আমর বিন 'আয়েব। সুতর্নাং ১২ তাকবীরে "ইয়ুহাদ্দিসু "আন" বাক্যটি হাদীসটির সহীহ হఆয়ার ক্ষেত্রে প্রাধান্য পায়। কেননা তাফ্য়ী সিক্বাহ কিন্ভ যুদ্দাল্লিস (শাল্যেষ
 কারণে তাঁর থেকে 'আন শব্দের ১১ তাকবীরের হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়, পক্ষান্তরে হাদ্দাসানা/আখবারানা শব্দের ১২ তাকবীরের হাদীস निচ্চিতভাবে সহীহ। তাছাড়া ১১ তাকবীরের বর্ণনাঢি শায হওয়াই য’ীীফ এবং ১২ তাকবীরের বর্ণनাটি মাহফুয হওয়াই সহীহ হিসাবে গণ্য হয়।
গ. ইবনে লাহীয়া ও অন্যান্য দুর্বল সনদের হাদীস দ্ঘারা ১২ তাকবীরের সমর্থন হয়। কখनই ১১ ঢাকবীরের সমর্থন इয় না। কেননা ঐ বর্ণনাঔলোতে ১২ তাকবীর বর্ণিত হয়েছে।





ঘ. "তায়েযী" সম্পর্কে জারাহ (অভ্ভিযোগ/আপত্তি) খুবই দুর্বল। তাছাড়া বিশ্লেষণ দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে উক্ত জারাহ প্রত্যাখ্যাত। সুতরাং হাদীসটি নির্দ্বিধায় সহীহ বা কমপক্ষে হাসান।
ঙ. আবূ হুরায়রা থেকে সহীহ মওকুফ হিসাবে মুয়াত্তা মালেকে ১২ তাকবীরের হাদীস রয়েছে। যা হুকুমগত মারফু‘ হাদীসের মর্যাদা লাভ করে। সুতরাং কেবল সার্বিক বিচারে নয় বরং নিঃসঙ্কোচে বার তাকবীরের বর্ণনাটি গ্রহণ্যোগ্য।

Wভিযোগ- ১২ঃ দ্বিতীয় হাদীস : 8 তাকবীর বিষয়ক আবূ মূসা আশ"রীর হাদীস। আমরা দেখেছি যে, এই হাদীসের সনদকে ইমাম আবূ দাউদ প্রমুখ হাসান হিসাবে গ্রহণ করেছেন। অন্যান্য অনেক মুহাদ্দিসের' মতে এই হাদীসের সনদে কিছু দুর্বনতা আছে। তবে ইমাম তাহাবী বর্ণিত অন্য হাদীসটি এই হাদীসের সমর্থন করে। ফলে উভয় হাদীস একত্রে হাসান বা গ্রহণযোগ্য হিসাবে গণ্য করতে হবে। [ড. আব্দুন্ধাহ জাহাগীর, সালাতুল ‘দদের অতিরিক্ত তাকবীর পৃ: ৭৩]

জবাবঃ আবূ মূসা -এর হাদীসটি মওকুফ इওয়ার সাথে সাথে
ক. আবূ আয়েশা মাজহুল ও 'আব্দুর রহমান বিন সাবিত বিন সাওবান য‘য়ীফ।
খ. 8 তাকবীরের হাদীসটি ১২ তাকবীরের সহীহ মারফু ও সহীহ মওকুফ হাদীসগুলোর বিরোধী বিধায় আমলের দিক থেকে অগ্গহণযোগ্য।
গ. 8 তাকবীরের হাদীসে জানাযার সালাতের সাথে তুলনা করাটা সহীহ ক্কিয়াসের বিরোধী হওয়াই প্রত্যাখ্যাত। আবার ৯ তাকবীর দ্বারা এটিকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে যা জানাযার সালাতের সাথে ক্দিয়াসী কোন সম্পর্কই রাখে না।
সুতরাং এত পরস্পর বিরোধী বর্ণনার কারণে 8 তাকবীরের হাদীসটিকে কিভাবে গ্রহণ করা যাবে?

অভিযোগ- ১৩ঃ আমদের মতে নিরপেক্ষ সনদভিত্তিক বিচারের ফলাফল এর বাইরে যেতে পারে না। এখন যদি কেউ দাবী কর্রেন যে, এ বিষয়ে আমর ইবনু 厄"আইয়েবের হাদীসটি অথবা ইবনু লাহী'য়ার হাদীসটি সহীহ, কারণ অমুক অমুক একে সহীহ বনেছেন, আর ওয়াদীনের হাদীস ও ইবনু সাওবানের হাদীস বাতিল, কারণ অমুক তাকে বাতিল বলেছেন, তাহলে তা অঙ্ধ তাকनীদ ও প্রবৃত্তির অনুসরণ ছাড়া কিছুই হবে না। অনুরূপভাবে আমরা যদি দাবি করি যে, ইবনু লাহী’য়াকে অমুক দুর্বল বলেছেন এবং আমর ইবনু ঔ'আয়েবকে অমুক দুর্বল বলেছেন, এজন্য ১২ তাক্বীরের সব হাদীস য'ड़ীফ, আর ওয়াদীনকে বা ইবনু সাওবানকে অমুক নির্ভরযোগ্য বলেছেনে কাজেই 8 বা ৮ তাকবীরের হাদীস সহীহ তাহলেও তা ঔধুমাত্র প্রবৃত্তি ও মনমর্জির অনুসরণ করা হবে।[ড. আদ্দুল্মাহ জাহাগ্গীর, সালাতুল ‘ঈদের অতিরিক্ত তাকবীর পৃ: ৭৩]

জবাবঃ উক্ত সিদ্ধান্ত এসেছে হাদীস যাচায়-বাছায় পদ্ধতি জানার কমতির কারণে। এর সমষ্ঠ রহস্য ও সমাধান আমাদের এই পুস্তিকার মাধ্যমে দেয়া হয়েছে, ফালিল্মাহিল হামদ। পূর্বোক্ত তাহক্টীক্দ অনুযায়ী ১২ তাকবীরের বর্ণনাটিই প্রাধান্য পায় এবং চার তাকবীরটি সনদ, মতন উভয় দিক থেকেই দুর্বন হিসাবে প্রমাণিত হয়। আল্মাহ আমাদের ‘ইনম বৃদ্ধি করুন এবং তাক্ধীী থেকে দূরে রাখুন আমীন।

## Contents

##  -শায়েষ ইব্রশাদু হক্ব আসন্রী






كل صلاذ لا يقرأ فيها بأم القران نهى خداج
"প্রত্যেক সালাতে সূরা खাতিহা পড়া না হলে তা থিদাজ বা
 ১/>৯০ भৃ:, जान-बाমিল 8/889०পৃ:)
 উল্লেখ করার পর লিখেছেন : فيه ابن 'لَهيعة وفيه كلام "এর সনদ̆ ইবনে লাইী’য়াহ আছেন, তাঁর প্রতি আপত্তি আছে।"

সরফরায সফ্দার সাহেবও তাঁর "আহসানুল কালাম"-এ (২/৫৭,৫৮ পৃ:) ইবনে লাহী’য়াহ’র প্রতি আপত্তি করেছেন। কিন্টু এই আপত্তির উপর দু"টি আপত্তি আছে।
১) স্বয়ং ইমাম হায়সামী,

"ইবনে লাইী'য়াহ’র কিছু দুর্বনতা আছে, কিন্ভ তাঁর হাদীস হাসান।" (মুজমাউউ যাওয়ায়েদ ৮/১০২ পৃ:)

তিনি অপর একটি স্থানে (১/১৬ পৃ:) লিখেছেন: ابن لَهيعة قد الحْتج به
 তিনি একক (বর্ণনাকারী) হন।"

সরফরায সফ্দার সাহেব লিখেছেন: "নিজের যামানাতে ইমাম হায়সামীর ఆদ্ধতার ও অখ্ধতার উপর নির্ভর করা ছাড়া আর কে নির্ভরযোগ্য ছিল?" (আহসানুল কালাম ১/২৩৩ পৃ: টীকা দ্রষ্টব্য)

সুতরাং সফ্দার সাহেব ও তাঁর অনুসারীদের্র কমপক্ষে ইমাম


২）নিঃসন্দেহে অনেক মুহা্দিস ইবনে লাহী’য়ার উপর জাপত্তি করেছেন। কিন্ট তাঁকে সিক্ৃাহ গণ্যকারীদের মধ্যে আছেনः ইমম আহমা ${ }^{\text {8 }}$ ，形
 ই＂তিদাল’－এ বর্ণিত হয়েছে। 丁বে অধিকাংশ বিশেষজ্ঞ তাঁর বর্ণনার ইখতিলাতের（বর্ণনা ধলিয়ে ফেনার）কারণে য‘্য়ীফ গণ্য করেছেন। হাফ্যে ইবনে হাজার্ন，int $\begin{aligned} & \text { বলেছেন：}\end{aligned}$
صدوق من السابعة خلط بعد احتراق كبه ...
＂তিনি সত্যবাদী। জীবনের শেষভাগে তাঁর কিতাবগুলো পুড়ে যায় ও স্মৃতিশক্তিতে দুর্বনতা দেখা দেয়।＂（ঢাক্বীব পৃ：২৮৪）
 লিখেছেন：
صدوق كما قال المصنف واذا امن التدليس منه نهو ححجة فق رواية أمتقدمين عنه نانّها قبل التُخلط
＂লেখক（ইবনে হাজার）তাঁকে সত্যবাদী বলেছেন，এটা সেক্ষেত্রে প্রযোজ্য যখন তিনি তাদলীস করেন না এবং মুতাক্বাদ্দিমীন（রুর্ববর্তীগণ） ঢাঁর থেকে স্মৃতিশক্তি দুর্বন হওয়ার পৃর্বে বর্ণনা করেছেন－তা দলিল হিসাবে গ্রহণযোগ্য।＂

এখানে মুতাক্ধাদ্দিমীন－এর অর্থ কি？ইমাম ইবনে হিব্বান ，乡ौ； লিখেছেন：

$$
\begin{aligned}
& \text { بن وهب وابن الْمبارك وابن يزيد المقرىئ وابن مسلمة القعنىى }
\end{aligned}
$$

 ＂ইমাম আহমাদের্প সিক্বাহ গণ্য করাটাই যথেষ্ট।＂（（উমদাহুল ক্ৃানী ১／২৩৪ পৃ：）
＂আমাদের সাথীগণ（মুহাদ্দিসগণ）বলেছেন：যিনি তাঁর থেকে কিতাব পুড়ে যাওয়ার পৃর্বে তনেছেন এবং তাঁর শোনাটাও সহীহ，यেমন－

 ，哕 বর্ণনা করেছেন।（কিতাবুল মাজরুহীন ২／১১ পৃ：，মীযানুল ই＂তিদাল ২／৪৮২ পৃ：）

اذا روى الْعبادلة عن ابن لَهيعة فهو صحيح
＂যখন দেখ＂উবাদালাহ（＇আদ্দুল্মাহ নামের ব্যক্তিগণ）＂আন ইবনে লাহী‘য়াহ－তখন তা সহীহ।＂（তাহযীব ৫／৩৭৮）

ইমাম यাহাবী，旡 जাহযীবে（৫／৩৭৮）লিছেছেন：
ضعفوه ولكن حديث ابن الْمبارك وابن وهب والْمقرئ عنه احسن وأجود و
بعض الائمة صحيح رواية هؤلاء عنه واحتج به
＂মুহাদ্দিসগণ তাঁকে য＇ड़ীফ গণ্য করেন কিন্ভ＇আদ্দুল্মাহ বিন ওয়াহহাব
 ，山il অनেকে তাঁর বর্ণিত হাদীসকে সহীহ বनেছেন এবং তাঁর থেকে দলিল निग়্েছেন।＂

হানাফী মুহাক্কেক্দ নিমভী，茺 লিখেছেন：
ذهب غير واحد من الْمحديُن الى ان سِماع من سَمع منه قديْما جيد
＂অনেক মুহাদ্দিস এদিকে গিয়েছেন যে，তাঁর থেকে যাদের সামা＂ （শোনা）প্রাচীন তাঁদের সামা＂জাইয়েদ ।＂（আত－ত‘নীকুল হাসান পৃ：৯，১০）

এরপর তিনি＂মীযানুল ই＂তিদাল＂－এর সূত্রে ইমাম ইবনে হিব্বানের পূর্ব্বোক্ত উদ্ধৃতি উল্লেখ করেছেন।＂

হাদীস বিশ্লেষকদের এই，উদ্ধৃতিөুলো থেকে সুস্পষ্ট হল，ইবনে লাহী’য়াহ থেকে যখন ‘উবাদালাহ আরবা‘আহ（চারজন ‘আদ্দুল্লাহ নামের

ব্যক্তি）বর্ণনা করেন এবং যদিও তা মু‘আন‘আন না হয়－তবে সেটা হানাফীদের কাছেও সহীহ।
 ইয়াযীদ মাক্বার্রিয়ী ：山⿰幺幺力 থেকে বর্ণনা করেছেন। যেভাবে ‘তাবারানী সগীর’， ‘কিতাবুল ক্বিরাআত’ প্রভৃতির সনদের উল্লেখ আছে। তাছাড়া ‘কিতাবুন ক্দিরাআত’ ও ‘আন－কামীল’－এ তাঁর থেকে ‘তাহদীস’－এর ব্যাখ্যা সুস্পষ্ট रয়েছে।

শব্দগुলো নিম্নর্প：
ابن الْمقرى ثنا أبل حدثنا ابن لَهيعة حدثئن ابن غزية عن هشام

সুতরাং হাদীসট্টিক यয়ীফ ও ইবনে লাহীয়াহ－কে মাজরুহ （প্রত্যাখ্যাত）বলা খণ্তিত হল। সম্ভবত সরফরায সফদার সাহেব বিষয়টি জানতেন কিংবা নিজের স্বভাবসুলভ বৈশিষ্ট্যের কারণে গোপন করেছেন।

## ইবনে লাহিয়ার ভিন্ন একটি দিক







 হিসাবে গণ্য কর্রেেন।

তিনি 进 লিণেছেন:



 णँঁর হाদীসকে হাসাन বলেছেন এবং বनেছেন ইমাম তিরমমিयी णाँকে
 জহমাদ উসমান "ই‘লাউস সুনানে" বার্রার বলেছেন। (দ্র: ১/২৯০,৩০৮




ورجالد رجال الصحتِ غير بان 'لهيعة وهو حسن





[^31]মাওফিকুল মাক্কীর একটি বর্ণনাত্ ইমাম আবূ হানিফার 'মানাক্ধেব’এ বর্ণনা কর্রেছেন:
نا ابن لَهيعة تال قال رسول اله

 এগিঢ়ে নিয়ে যাওয়া ব্যক্তি।" (আল-মানাক্বিব লিলমাওয়াফিক্ব ১/১৪ পৃ:)

ইমাম কাক্রুরী ‘আল-মানাক্বিব’ (১/২৩, 28 পৃষ্ঠা)-এ বলেছেনः এটি घूর্রসাল বর্ণনা। আর মুর্রসাল বর্ণনা আমাদের মাযহাবে মাকৃবুল। শাফে‘য়ীগণ কিভাবে বলে তারা আহলে হাদীস, অধচ তারা মুর্রসাল বর্ণনা ত্যাগ করেন।

তাবীল থেকে বিরত থাকার জন্য আমরা এ ব্যাপারে পর্यালোচনা ঝেকে দূরে থাকছি। উদ্দেশ্য কেবল এতটুকু ছিল যে, (স্যয়ং হানাফীদের কাছেই) প্রয়োজনের ক্ষেত্রে ইবনে লাशী’য়াহ হাসানুল হাদীস ও মাক্রুল,



## শাইখ কামাল জাহমাদ অনুদীত জার্েো একটি সাড়া জাগানো বই-

# মাযহাব ও তাক্ৰলীদ 

মূল: মার্স‘উদ আহমাদ

## প্তকটি সभ্ฯহ কক্ন

## সান্যাयী भायनिद्यেশ্গ

8৫, কम্পিউটার কমপ্রেব্স মার্কেট, দোকান নং ২০১ (দ্বিতীয় তলা) বাংলাবাজার, ঢাকা, মো: ০১৯১৩-৩৭৬৯২৭, ০১৬৮০-১০১৬১৪

## বिস্সসিझ্মা-शित्र ब्रश्या-नित्र बহীম

কুরআন ও সহীহ হাদীস নির্ভর বিশ্ৰ্ধ জ্ঞান চর্চার জগতে এক উজ্জ্বল দিশারী

## जाकिया गायकिषस्णक

## কর্তৃক প্রকাশিত ও পরিবেশিত বইসমূহ

০). জান্নাতের বর্ণনা - মূল: মুহামাদ ইকবাল কিলানী
০२. জাহান্নামের বর্ণনা -মূল: মুহাশ্যাদ ইকবাল কিলানী
০৩. কবরের বর্ণনা -মূল: মুহা্যাদ ইকবাল কিলানী
08. কুরআন ও বর্তমান মুসনমান -এ.কে.এম. ওয়াহিদুজ্জামান
০৫. रिসনুল মুসলিম - মূল: সাঈদ ইবনে আলী আল-কাহতানী (র)
০৬. কতিপয় হারাম বস్గ్ যা অনেকে তুচ্চ মনে করে তা থেকে সত্বতা অপ্রিহার্শ
০৭. ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পাঠ ও মাসায়েনে সাকতা -সংকলক: ঐ ০৮. কবীরা ঔননাহগার কি চিরস্থায়ী জাহান্नামী? -সংকলক: কামাল আহমাদ ০৯. তাফস্সীর $\mathbb{1}$ হুকুম বি-গয়রি মা- আন্ঝালাল্মাহ -সংকলক: ঐ
১০. যঈফ রিয়াদুস সালিহীন -তাহক্לীক্ফ: শাইখ নাসীব্রদ্দীন আলবাनী (র)
১১. রাসূল (স)-জর नামাय বनाম নামাযে প্রচলিত ভুল -श. মৃষ্টি মোবার্পক সালমান
১২. সিলসিলাতুল আহাদীসুস সহীহাহ্ -মূল: শাইখ নাসীব্রম্দ্দীন আলবাनী (র); বগানুবাদ: হাফ্যে মুফতি মোবারক সালমান।

## 

১৩. আক্বীদাতুত্ ত্হাবী- [মূল: ইমাম আবূ জাফ্র তৃহাবী (র); -তাহক্টীক্ব: শাইঋ

नाসীद্रুদীন আলবানী (র)] বগানুবাদ: হাফ্যে মুফতি মোবারক সালমান।
38. সহীহ् পূর্ণাহ অयীফা ও यিক্র -সম্পাদनা: ঐ
১৫. সহীহ্ পূর্ণাঙ মাকসুদুল মুমিনীন [তাহক্ষীক্ কৃত] -সम्পাদনা: ঐ
১৬. মুহাম্মাদায়ন (\#) [শিঙ-কিশোরদের জন্য] -সংকন্লক: ঐ

## जाणिया भायक्निद्यक्ज





[^0]:    ৬. হাসান \& আহমাদ, মিশকাত [ঢাকাঃ এমদাদিয়া লাইব্রেরী] ২য় খ৫ হা/২২১। नाসির্দ্দীন आলবানী হাদীসটিকে ‘হাসান’ বলেছেন- আলবানীর তাহক্ধীকৃৃৃত
     যুহরীর তাদলীসের কারণে য’য়ীফ বলেছেন। তবে তাক্দীর নিয়ে সাহাবীদের
     بیعض بِهذا هلكت الأمم قبلكم অथবা এর জন্য কি তোমাদের সৃষ্টি করা হয়েছে? তোমরা তো কুরআনের কতক आয়াতকে কতক আয়াতের মোকাবেলায় উপস্থাপন করছো। এ জন্যই তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মাত ধ্বংস হয়েছে।" (ইবনে মাজাহ হা/b৫) শায়েখ যুবায়ের আলী ঝাই পৃর্বোক্ত বিশ্লেষণের পর এই হাদীসটি সম্পর্কে লিখেছেন: "এই হাদীসটি হাসান। আর বুসীরী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। [आযওয়াহউল মাসাবীহ ফী তাহক্দীক্ধে মিশকাতুল মাসাবীহ ১/৩০০ পৃ: হা/২৩৭] সর্বোপরি সাক্ষ্যের ভিত্তিতে আহমাদের বর্ণনাটি হাসান। আল্লাহ ${ }_{6}$

[^1]:     যুক্̨ান্মিদীन (পাক্স্চোন, মাকতাবাহ মুহাম্মাদিয়া, এপ্রিল ২০০২) পৃ:৬৩।

[^2]:    -. लেখক সংক্ষেপে তাঁর লিখিত "খয়রুন কাनाম ফী উজুবিল ক্বিরাআত খলফান ইমাম" (পাকিস্তানঃ মাকতাবাহ নু'মানিয়াহ) পৃ: ৩৫-৫০ পৃ: পর্যন্ত সহীহ হাদীসের প্রকারভেদ এবং জারাহ ও তাদীল সস্পক্কে সর্বসাধারণের জ্ঞাতার্থে আলোচনা উপস্থাপন করেছেন। আমরা आমাদের পরবর্তী আলোচনার সাচে সম্পৃক্ত নীতিমালাӊলোই কেবল সেখান থেকে উল্লেখ করলাম। -অনুবাদক।

[^3]:    
    

[^4]:    
    

[^5]:    30．লেথক গোঞ্ধলভী ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পাঠ প্রসজ্গ উক্তিটি করেছেন ।
     তাকবীরের আলোচনাতে এমনটি দেখতে পাবে।

[^6]:    s\＆．বাংলা ভাষায় ‘জারাহ B তাদীল’ সম্পর্কীত উক্ত आনোচনাটির বিশ্স্ততা যাচায়ের
     （চৌমুহনী：আশরাফিয়া ধাইব্রেরী，জানूয়ারী－১৯৯৫，অনুবাদ：আফল্नাতুন কায়সার）দেখুন।

[^7]:    نِّ فَنّْسَ منَّا هِ

[^8]:     لـلما；মিশকাত（এমদা）৭／৩৪৫৯।

[^9]:     মাকতাবাহ ইসলামীয়াহ) ১/২৫১-২৯০পৃ:।

[^10]:    
     1/80

[^11]:     মাকতাবাহ ইসলামীয়াহ，২০১০）৩／৩১৭ পৃ：।

[^12]:     ৩/১১০ পৃ:)
    
    
    

[^13]:    २9. আমরা উদ্ধৃতিটি পেশ়েছি অপর একটি হানাকী ফিক্ধাহ ‘বাহরুর রাশ্যেক্কে’ $8 / 8 ৫ \circ$ প্: 1 -অনুবাদক।

[^14]:    

[^15]:    2．．হানাखীদের কাছে মুরসাল হাদীস গ্রহণযোগ্য। সুতরাং হাদীসण্কেকে সহীহ মারফু হাদীসের সাক্ষ্য হিসাবে হানাষীদের কাছে দলিল হিসাবে উপস্থাপন করা যায়। －অনুবাদক।

[^16]:    
    
    
    
     দেখুন "ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পাঠ ও মাসায়েলে সাকত"" |্রকাশনায়ঃ आठिया পাবলিকেশन, ঢাকা)।-जनूবাদক।

[^17]:    

[^18]:    

[^19]:    *. জার-রাফ‘‘ ওয়াত-তাকমীল ১/২১২।

[^20]:    ৩. नाয়লুল Mাজতার ৬/৮ ।

[^21]:    
    
     হওয়ান বিষয়টি উপস্তাপনেন্র नক্ম্যে এই উক্জি কব্না হয়েছে। তাঘাড়া जাবू
     অन्যান্য বর্ণনাখেোর বিরোধী।
    
     তा গৃरীত হবে- এই শেষ রক্ষা৩ এখানে হল ना। কেनনा जन्यान्य বর্ণনাকারীগণ্ণে কেউই হাদীসটি মারফু হিসাবে বর্ণনা কর্রেন नि। সুতরাং
    
     কারণেও বর্ণনাঔলো গ্রহণযোগ্যতা পায় না। বিশেষকরে যখন সহীহভাবে বর্ণিত বার তাকবীরের মারফু, মఆকুফ $ఆ$ মাকতু সংখ্যাধিক্য হাদীসের বিরোধী। -অनूবাদক।

[^22]:    8). बब्यांरिक्रन नाौী ৩/২৮ヤ।

[^23]:    82. মা'র্রেষাতুস সুনান ৫/৩২৩/১৯৩১-৩২।
    83. হাফেय ইবनে হাজার ;illj $৭$ সम্পকে निজ্জের কিতাব निখেছেন। ড. আদ্দूল্মাহ জাহাभীর তাঁর "সালাহুল ঈদাইনের তাককীী" বইটির একাধিক স্থানে 'চুপ থাকা’ সম্পক্কীত এই নীতিটি উল্লেখ করেছেন।
[^24]:    ${ }^{80}$. মু'দাল ঃ যে হাদীসে দুই বা ততোধিক রাবী ধারাবাহিকভাবে উश্য থাকে।
    ${ }^{84}$. মাক্দনুব ঃ ঘে হাদীসে কোন রাবীর দ্যারা হাদীসে মতনের কোন শব্দ বা সনদের কোন রাবীর নাম ও নসব বদল হয়ে যায়। কিংবা পূর্ববর্তীকে পরবর্তী হিসাবে বা পরবর্তীকে পুর্ববর্তী করে দেয়। কিংবা একটি জিনিসের বদলে অপর জিনিস রেখে দেয়।

[^25]:    89. ইমাম ঢাহাবী কর্তৃক ‘হাসান’ বলার বিশ্রেষণ পুর্বে গত হয়েছে। (অনুবাদক)
[^26]:    
    
     চাঁর 'মীযান'-এ বলেছেনः 'গায়ের মা'ক্রফ।' (বাজলুল মাজহুদ ৬/১৯০) এই হাদীসের অন্যত্ম রাবী ইমাম মাকমুল ;inh; থেকে বার তাকবীরের হাদীস বর্ণিত হয়েছে (দ্র: ইবনে আবী শায়বাহ ২/১৭৫ হা/৫৭১৪, आহকামুল ऑऑদায়ীন निகফিরওয়াবী হা/১২২; এর সনদ সহীহ)। [যুবায়ের অালী ঝাই, হাদীয়াতুল মুসলিমীন, भৃ: ৮০]

[^27]:     তাকবীর’ বইটির ৬০ পৃষ্ঠাতে "হাদ্দাসানা ওয়াক্বী’ ‘আন সুফিয়ান ‘আন আবী ইসহাক্ সনদের অপর একটি হাদীস উল্দিথিত হয়েছে। এরপর তিনি লিখেছেন:

[^28]:    ‘দদাইন কে মাসায়েল (পাক্কিান ঃ মাক্তাবাহ ইসলামিয়াহ, জুলাই ২০০৯) পৃ: ১৩৮-৩৯l সুতরাং হাদীসটি সহীহ মার্রফু‘ হাদীসের্র বিরোধী হওয়াই গ্রহণযোগ্য নয়। তাছাড়া বর্ণনাট্টিতে প্রত্যেক তাকবীরের পর আল্পাহর হামদ ৪ দরুদ পড়ার বর্ণনা এসেছে- যা হানাফীদের "দদের সানাতে দেখা যায় না। সুত্রাং হানাফীদের দলিল হিসাবেও বর্ণনাটি গ্রহণযোগ্য নয়।-অনুবাদক।

[^29]:    
    
     या উসূনের হাদীলের आলোকে গ্রহণবোগ্ নয়। বাংালাদেের এবজন সালাফী
     চাঁ্র निজ্ব হিসাবে ৭, ৯, ১১, ১২ ৫ ১৩ তাক্বীরের आসার সহীহ সূত্র্র বর্ণিত
     তাহ'नে भूर्ব্রেख সহীश হাদীস ও অত্র आসারে কোন বির্রোধ থাকে না। বরং দू'णित উপরেই আমল কর্যা যায়।" একজন আহলে হাদীস (মুহাদ্দিস) দাবীদার ক্যক্তিত্ব উসূनी সমাধান না দিয়ে কেবল সং?্যাতাত্ত্রিক সমাধান দিয়েই ষ্ষান্ত

[^30]:    ${ }^{4}$. आরো জানার জন্য দেখুন "ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পাঠ ও মাসায়েলে সাক্তা" -কামাল আহমাদ।

[^31]:    ৬ . आরো দ্র: ই"লাউস সুনান (ঢাকা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন) ৩/৩৫b প্:, হা/১২৭৭।

